**Ранобэ:** Закон Дьявола

**Описание:** Двейн был рожден в этом новом мире без единого звука: он не плачет, он просто разглядывает людей вокруг. Он растет, но не говорит, проклиная этот новый мир, в который его «втолкнули». Его отец, Великий Генерал, уверен, что у него должно быть некое предназначение, однако . Непонятый собственной семьей . Это история о его путешествии , о пользе . Он использует их, чтобы избавиться от звания «отсталого», даже если

**Кол-во глав:** 501-837

**Глава 383. Рождение зеленого дракона**

В подземелье администрации города Гилиата, в одном из его тайных подвалов, внезапно вспыхнуло яркое свечение. Стены в окружающих его комнатах вдруг заиграли всевозможными узорами. Все эти витиеватые линии и зигзаги были ничем иным, как вспышкой магии.

По углам на полу были сложены четыре кучи кварцевых камней, высотой примерно в человеческий рост. Их расположение было весьма необычным. В центре фигуры стоял Двэйн и, вытянув руки высоко вверх, что-то бормотал себе под нос.

Над его левой ладонью вертелось красное пламя, к которому примешивались изумрудные энергетические потоки. Над его правой ладонью кружил легкий водный вихрь. Он не застывал, а медленно и плавно вращался, выпуская бледные лучи света.

Свет огня и блеск воды идеально дополняли друг друга, и Двэйн стоял посредине этого буйства стихий. Магический круг уже начал свое действие, в окружающем воздухе все магические элементы, имеющие в своем составе воду, постепенно втягивались в вихрь над правой ладонью мага. Водные потоки, разбухая, уже начали застывать…

Двэйн сосредоточил всю свою энергию, а затем осторожно разделил ее на две половины, точно это была реальная материя. Под его пристальным контролем часть сил стала медленно, слой за слоем обволакивать водный шар над его правой ладонью. Маг точно трудолюбивый паук старался выпустить как можно больше сил, в то же время он не спускал глаз с водяного шара, следя за тем, чтобы между его вихрями не было промежутков. Небольшая неосторожность, и в следующий миг он мог оказаться в большой опасности.

Закончив с этим, Двэйн заколебался, однако, подумав немного, выпустил оставшуюся часть сил. Он почувствовал, как вокруг его тела точно образовалась еще один слой плоти — это был поток энергии, непрерывно струящийся из него и густо окутавший его с ног до головы.

Закончив и с этим, Двэйн поймал на себе взгляд мыша, который стоял возле двери и внимательно наблюдал за его действиями. Поняв его намек, Гаргамель тот час подошел к стене и открыл круглую дверцу. За ней стоял некий предмет, напоминавший старую доменную печь.

Печь была где-то четыре-пять метров в высоту. Ее сделали мастеровые Двэйна, на ее изготовление ушло несколько тысяч цзиней железа (1 цзинь=500 гр.). Двэйн специально истратил немалое количество магических зелий, чтобы надежно загерметизировать сварные швы. Перед тем, как поместить печь в его новую лабораторию, он приказал обмазать ее слоем чернозема. После тщательной сушки при высоких температурах чернозем затвердел и превратился в плотную кору. Только когда все эти работы были закончены, Двэйн, наконец, успокоился.

Внутри огромной печи были вделаны две тщательно отполированные кварцевые полочки. На каждой из них висело по одному драконьему яйцу.

Гаргамель с серьезным видом открыл печь и сделал знак Двэйну, что он может начинать. Затем он достал из-за пазухи магический свиток. Из него тут же вырвался луч света, и вокруг мыша образовался плотный водонепроницаемый щит. У Гаргамеля не было способностей превращать собственную энергию в твердую материю.

Сделав необходимые приготовления, Двэйн осторожно соединил огненный и водяной вихри вместе. Когда вода и огонь перемешались между собой, раздался громкий треск, и из них вмиг образовался горячий водяной пар.

Двэйн, казалось, очень нервничал, точно этот пар был неким отравляющим веществом. Он тут же выпустил огромное количество энергии, чтобы защитить себя, будто боялся, что какой-нибудь участок его плоти окажется за пределами оборонительного щита.

Очень скоро вода и огонь смешались в одну консистенцию. Удивительным было то, что горячий пар вовсе не разлетелся во все стороны. Когда он задел расставленный в комнате магический щит, тот тут же выделил некую невидимую энергию, которая слой за слоем обволокла витающий в воздухе пар. Постепенно он принял весьма странную форму, а затем застыл и постепенно опустился в печь.

Когда последние клубы белого пара опустились в печь, Двэйн с облегчением вздохнул и поспешил закрыть печную дверцу. Развернув два потока магии, он плотно загерметизировал ее.

Только проделав все эти операции, он более-менее успокоился и свернул оборонительный щит. Пот градом тек по его лбу.

Гаргамель тоже вышел из магического заслона. Маги переглянулись и поспешили развернуть просвечивающую магию, чтобы посмотреть, что происходит внутри печи.

Магия «просвечивающего взгляда» помогла им преодолеть барьер из толстых печных стен и заглянуть внутрь. Они увидели, что клубы водяного пара застыли и больше не рассеивались в пространстве.

Двэйн радостно вскричал:

— Похоже, сработало!

Левое яйцо колыхнулось, его скорлупка задрожала. Пар стал потихоньку всасываться в нее.

В этот момент Двэйн был взволнован до предела!

Это был вовсе не обычный пар, а разбавленный источник Утекающего Времени! Двэйн так тщательно обмотался слоями защитной энергии, потому что боялся, что по неосторожности вдохнет этот пар и умрет от временного передоза.

Двэйн провел множество экспериментов для того, чтобы ускорить появление на свет маленьких дракончиков. Сначала он велел слугам собрать для яйца разных сортов, а затем собственноручно иглой из мифрила сделал на них несколько крошечных проколов и впустил туда небольшие дозы пара, полученного из воды Утекающего времени.

В итоге в нескольких яйцах образовались крупные дыры, и они тут же разбивались. Но из тех яиц, у которых в результате инъекции не была повреждена подскорлупковая оболочка, практически мгновенно под действием пара начали вылупляться цыплята.

Конечно, поначалу рассчитать нужное количество пара Утекающего времени было сложно, и многие вылупившиеся птенцы под действием слишком большой дозы тут же старели и умирали.

Поэтому Двэйн действовал с драконьим яйцом крайне осторожно. Только после многочисленных разбавлений пара он, наконец, решился ввести его в них.

Послышался треск…

Несмотря на то, что стенки печи были очень толстыми, Двэйн все же отчетливо услышал, как драконьи яйца слегка надтреснули.

Затем они внезапно задрожали. Почти весь пар уже проник внутрь яиц, лишь небольшие сгустки еще висели в воздухе над ними.

Левое яйцо засветилось изумрудным светом. Похоже, это было яйцо зеленого речного дракона. Оно снова зашаталось, и по всей его поверхности поползли крошечные трещинки. Наконец, верхушка его проломилась, и оттуда показался маленький остренький ротик, который стал медленно вылезать наружу.

В этот момент ладони Двэйна покрылись потом.

Когда маленькая головка новорожденного дракончика почти полностью выбралась из-под скорлупы, Двэйн вздохнул с облегчением.

Дракон изо всех сил пытался выбраться из сковавшей его яичной скорлупы. Наконец он почти выпрямился во весь рост, и яйцо окончательно растрескалось и рассыпалось на мелкие кусочки. Перед Двэйном на кварцевой полке стоял настоящий живой дракон.

Это действительно был детеныш зеленого речного дракона. Он только что появился на свет, а потому его тело было полностью закутано в яичную слизь, но сквозь нее пробивалось изумрудное сияние его чешуи. На лбу меж двух глаз торчал длинный тонкий рог, а за спиной трепетали маленькие крылышки. Дракон с силой махал ими, инстинктивно пытаясь взлететь, но каждый раз, оторвавшись на пару сантиметров, тут же вновь падал на полку. Раскрыв пасть, он попытался закричать, но оттуда не вырвалось ни единого звука.

После долгих усилий он, наконец, издал свой первый рык.

Ха! Почему то рев новорожденного дракона больше напоминает щенячий вой. Двэйн не выдержал и рассмеялся.

Однако в следующий миг настроение его резко ухудшилось.

Когда зеленый дракон внезапно открыл пасть, весь остаточный пар, витавший в воздухе, разом влетел ему в рот. В следующий миг этот меленький милый дракончик точно поперхнулся этим паром и с силой вытянул шею. Раздался хлопок, и его тело тут же увеличилось вдвое.

За секунду новорожденный дракон величиной с котенка вдруг стал размером с большую собаку!

Затем он снова открыл рот, и из него вырвался светло-зеленый туман. Он был таким бледным, что Двэйн не на шутку испугался.

Дыхание дракона?

Черт! Он ведь только-только родился, как он может дышать огнем?

Похоже, дело плохо.

Но уже было поздно что-то менять.

Второе яйцо всасывало пар Утекающего времени гораздо медленнее первого. Дыхание новорожденного дракона опалило его поверхность.

Известно, что когда драконы-матери высиживают свои яйца, они иногда дышат на них, чтобы повысить прочность их скорлупки. Кроме того, под воздействием горячего дыхания детеныш вылупляется быстрее. Конечно, драконы нечасто применяют этот способ, лишь раз за определенный промежуток времени.

Кроме того, важно было то, чтобы на яйца дышали драконы одного вида с будущими детенышами. То есть, если огненный красный дракон подышит на яйца другого огненного красного дракона, то плотность яичной скорлупки повысится…

Однако, если красный дракон подышит на яйца зеленого, то он может запросто своим дыханием спалить яйцо дотла.

К сожалению, два драконьих яйца, добытых Двэйном, были разных видов.

Новорожденный дракон относился к виду зеленых речных драконов, а из соседнего яйца должен был вылупиться детеныш огненного красного дракона.

Когда дыхание маленького дракончика коснулось яйца, то его поверхность тут же обуглилась и почернела. Двэйн очень испугался и, рывком распахнув дверцу печи, прыгнул в нее.

Не обращая внимания на испуганный рев младенца-дракона, маг схватил его и с силой сжал в своих объятиях.

Посмотрев на яйцо с помощью «просвечивающего взгляда» Двэйн обнаружил, что, к счастью, зародыш, уже наполовину сформировавшийся, по-прежнему слегка шевелился.

Эх… Не умер, и ладно.

Этот парень чуть не убил своего единственного оставшегося на земле собрата.

Двэйн хотел было припугнуть малыша, но почувствовал, как он с силой ударил его в грудь.

Этот новорожденный детеныш зеленого дракона еще не выглядел так свирепо, какими на первый взгляд казались взрослые драконы. Он поднял голову и своими большими круглыми изумрудными глазами уставился на Двэйна.

Маг ласково посмотрел на малыша и уже хотел было погладить его, как вдруг он раскрыл пасть и выдохнул бледно-зеленое пламя прямо Двэйну в лицо!

Зеленые речные драконы выдыхают не огонь, а ядовитый газ.

Двэйн почувствовал, что его лицо вмиг стало влажным. Пока маг пребывал в недоумении, дракончик снова дыхнул на него. Когда Двэйн наконец пришел в себя, то страшно испугался!

Черт! Дыхание зеленого дракона — это ведь настоящий сильнодействующий яд!

Двэйн почувствовал, как сознание его помутилось. Он вскрикнул и без чувств повалился на пол.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 384. Маленькая копия Халка**

К счастью, содержание яда в дыхании новорожденного дракона было небольшим. Двэйн не упал в обморок, в полном смысле этого слова, он лишь почувствовал резкую боль в носу и груди, как будто что-то жгло изнутри. Голова слегка кружилась.

Гаргамель тут же подбежал к нему и попытался поднять его на ноги. Двэйн напряг все свои силы, намереваясь встать, он даже дал себе оплеуху, чтобы окончательно очнуться.

К счастью, он был готов к ситуации такого рода. Будучи превосходным магом-целителем, он довольно хорошо разбирался в различных ядах. Двэйн напряг свои последние силы, порылся в накопительном кольце и извлек оттуда бутылочку с какой-то жидкостью. Запрокинув голову, он вмиг осушил ее до дна.

\*Бульк! Бульк!\*

Нейтрализующее яд зелье оказалось как раз кстати. Двэйн просидел недвижимо некоторое время, пытаясь отдышаться. Затем его вырвало какой-то зеленой жидкостью, похожей на кислоту. Только тогда он более-менее пришел в себя.

Он решил, что больше никогда не будет брать на руки маленьких драконов. И он достал заранее приготовленную клетку.

Загнав в нее малыша, он крепко выругался:

— Вот черт! Я чуть не сдох! Этот парень чуть не убил меня!

Он обернулся и посмотрел на Гаргамеля и обнаружил, что-то в изумлении глядел на его лицо.

— Чего уставился?

— Твое лицо… Оно… — сказал мышь, дрожащей рукой указывая на Двэйна.

Двэйн тут же подбежал к одной из кварцевых куч, сваленных у стены, и схватил один из блестящих наполированных камней. Увидев свое отражение, маг впал в ярость.

Оказывается, кожа на его лице полностью позеленела! В таком виде он больше походил на тухлое яйцо. Это было и удивительно, и странно.

— Твою мать… Ну и видок у меня. Я теперь могу смело подаваться в супергерои!

Двэйн принялся изо всех сил тереть свое лицо, но зеленый цвет глубоко въелся в кожу и никак не хотел стираться.

Но Двэйна больше рассердило то, что когда он стал вытирать лицо, то обнаружил, что даже его руки постепенно приобретали зеленый оттенок. Недолго думая, маг снял с себя верхнюю одежду, обнажив свой пресс.

Двэйн очень переживал, что в его организме еще осталось немного яда, и хотя он только что выпил специальное противоядие с особыми свойствами, но вывести яд, выделяемый речным драконом, оказалось куда как сложнее, чем он предполагал.

Теперь зеленый цвет стал постепенно проявляться на его шее, перемещаясь вниз к груди и животу.

Двэйн весь покрылся потом. Обе его руки уже полностью позеленели.

К счастью, яд распространился лишь по верхней части туловища, остановившись в районе живота. Однако, все что выше пупка стало полностью зеленым. Осмотрев свои ноги, маг не обнаружил на них никаких изменений.

(Слава Богине… Иначе его смело можно было бы записать в тролли)

Двэйн смотрел на свое отражение в зеркале и не знал, плакать ему или смеяться.

— И на том спасибо, — процедил маг. — Если бы этот чертов дракон дыхнул на меня еще разок, то я бы точно стал маленькой копией Халка.

В таком виде у него отпало всякое желание продолжать эксперимент. Заперев новорожденного дракона в клетке, он создал вокруг него магический щит и, приказав Гаргамелю позаботиться о втором яйце, поспешно покинул лабораторию.

Двэйн вернулся к себе в спальню и тут же принялся листать имеющиеся у него книги, пытаясь отыскать способ яд, оставшийся у него в организме.

Он перепробовал больше десяти разных магических лекарств, убив на их изготовление весь день. Когда он сварил еще несколько зелий, то подумал, что очень скоро превратится в «горшок с лекарствами».

Хорошей новостью было то, что он убедился, что большую часть яда ему все-таки удалось нейтрализовать и изгнать из своего организма. Оставшиеся вредные вещества проявились лишь на лице в виде зеленых пятен, других повреждений, похоже, не было.

Однако… была и плохая новость. Двэйн понял, что его знаний в лекарственных зельях недостаточно, чтобы убрать этот отвратительный зеленый цвет. Все перепробованные им способы оказались бессильны против этого недуга.

Похоже, магу оставалось только морально приготовиться к тому, что он некоторое время побудет «Халком». Кто знает, когда же эта зелень полностью сойдет с его лица. Может, через месяц. Может… лет через сто.

Двэйну пришла на ум страшная мысль:

«А не могло ли так случиться, что зеленый цвет теперь будет и в моей ДНК? Это ведь поистине ужасно! Впоследствии все родившиеся у меня сыновья будут «маленькими Халками…»

Почувствовав безнадежность своего положения, он, наконец, принял решение написать письмо с просьбой о помощи.

Когда Гэндальф в Зеленом получил его, то тут же прибыл в Гилиат. Всего на это ушло три дня.

Последнее время Гендальф проводил в уединении. Он усердно исследовал эльфийской кровь госпожи Лист и уже успел добиться кое-каких результатов. В эти дни он как раз бился над одним очень важным открытием, а потому опечатал свою лабораторию, распорядившись, чтобы никто не смел его беспокоить. Все это он сделал для того, чтобы полностью погрузиться в эксперименты.

На самом деле, Двэйн перед тем как поехать в Гилиат и начать там свои опыты с драконьими яйцами, уже скатался до имения Гендальфа, однако в тот раз ему не удалось встретиться с ним и как следует все обсудить, так как он не смог разбить выставленный им магический барьер.

Целых два дня провел он возле лаборатории Гендальфа, пока, наконец, маг не снял барьер и не приказал принести ему еды. Увидев Двэйна, он не дал ему вымолвить ни слова и прогнал его прочь. Двэйн надолго запомнил его покрасневшие и опухшие глаза. Старик бормотал что-то невнятное себе под нос, похоже, что в тот момент он уже глубоко погрузился в свой мир, а потому был несколько похож на сумасшедшего. Даже если бы Двэйн попытался что-то ему сказать, он бы все равно не услышал.

Доведенный до отчаяния Двэйн схватил его и потребовал у него немного его крови.

Гендальф был настолько занят, что не обратил внимание на всю странность его требования и, вытащив из-за пазухи нож, порезал себе руку, из которой тут же потекла кровь, прямо в подставленную бутылочку Двэйна. Гендальф даже не стал терять время на то, чтобы перебинтовать рану, и снова вернулся к своим исследованиям. Двэйн даже стал беспокоиться, не сошел ли старик с ума? Такой глубокий порез, по его представлениям, нужно было срочно перевязать. А что если он потеряет слишком много крови и умрет?

Теперь в Двэйне вновь проснулась уверенность в себе. Ведь он без помощи Гендальфа вместе с Гаргамелем сам провел нужные ему эксперименты.

Как жаль, что приходится писать срочное письмо с просьбой о помощи…

Гендальф не хотел видеть рядом с собой никого из посторонних, так как все его силы ныне были сосредоточены на исследовании эльфийской крови. Он также хотел узнать побольше о магии эльфов. Неизвестно, сколько ночей подряд он уже не спал.

И хотя энергии у старика было хоть отбавляй, физически он был очень слаб.

Двэйн велел доставить письмо в Лоулань прямо в руки его невесте Вивиан. В нем он просил ее отправиться к Джоанне.

Только она в такое время могла вытащить своего учителя из научного безумия.

Однако Джоанне также пришлось дожидаться Гендальфа два дня. Когда он снял магический барьер для того, чтобы попросить еды, эта сумасбродная девица схватила его и, несмотря на все попытки мага улизнуть, благополучно доставила его в имение Герцога Тюльпана. Гендальф был взбешен до предела, однако он не мог вот так просто обрушить раскаты грома на свою ученицу, с которой они прожили бок о бок много лет.

Поэтому ему ничего не оставалось делать, кроме как позволить Джоанне насилу привезти себя в Лоулинь, откуда он во весь опор помчался в Гилиат.

Маг прибыл к Двэйну на третий день после того, как он отправил ему письмо.

Гендальф был очень разгневан, и хотя он не мог выместить всю свою злость на своей ученице, однако по отношению к Двэйну у него не было никаких ограничений.

В итоге, когда Гендальф прибыл в Гилиат, Двэйн не выехал ему на встречу, как это принято делать, а отправил к нему гонца с просьбой прибыть во «внутренние покои» здания администрации. Все было настолько секретно, что даже Джоанне не позволялось войти туда, и магу пришлось идти туда одному.

Гендальфа буквально переполняла ярость, но еще больше его переполняло любопытство. Войдя в комнату, он обнаружил там своего нерадивого ученика, стоящего закутанным в толстый ковер. Лишь только глаза приветливо уставились на него.

— Хм, — сердито сказал Гендальф. — Что за важное дело заставило тебя срочно послать за мной? Ты ведь прекрасно знаешь, что я сейчас ставлю очень важные опыты и исследую эльфийскую магию! Если бы не твое дурацкое письмо, то я бы уже наверняка открыл магические заклинания эльфов!

Маг сверлил Двэйна яростным взглядом.

— Лучше поскорее назови мне причину столь строчного вызова! Иначе я непременно проломлю тебе башку!

Двэйн печально вздохнул, а затем медленно сбросил с себя ковер, представляя его взору свой теперешний облик. Он с несчастным видом посмотрел на учителя. Все его лицо до кончика носа было изумрудно-зеленым.

— Посмотри на меня. Думаю, этой причины вполне достаточно.

Воцарилась тишина. Наконец комнату сотряс бешенный смех.

— А-ха-ха-ха!!!

Глядя на то, как старик буквально катался по полу от смеха, Двэйну стало не по себе. Маг реально испугался, не умрет ли он от столь дикого хохота? В его-то летах могло случиться все что угодно.

А между тем у Гендальфа уже от смеха потекли слезы. Он показывал пальцем на Двэйна и бессовестно смеялся.

— Ха-ха-ха! Вот так молодец! Ха-ха-ха! Ты всегда называл меня зеленым стариком! Посмотри на себя, ха-ха! Теперь еще нужно посмотреть, кто кого зеленее!

Двэйн никак не ожидал такой реакции от своего учителя, а потому с сомнением сказал:

— Учитель… Чего это Вы… Я всего лишь хотел, чтобы дракон поскорее вылупился из яйца. Драконье племя вымерло, остались вот только эти два яйца. Я должен был так поступить. Разве можно позволить столь великому племени вот так просто исчезнуть с лица земли? К тому же, я ведь приезжал к Вам. Тогда Вы целыми днями пропадали в лаборатории, я даже пробовал с помощью магии разбить Ваш барьер, но у меня ничего не вышло. Пришлось вернуться ни с чем. Да и кроме того… Вам не кажется, что использовать воду из источника Утекающего времени для того чтобы ускорить появление драконов на свет — не слишком удачная идея?

— Ладно, ладно. Оставим это… — голос Гендальфа дрожал.

Он еще несколько раз подряд проговорил «ладно, ладно», а потом внезапно гневно воскликнул:

— Вот черт, ну ты даешь!

Старик внезапно схватил Двэйна за шиворот и в ярости что есть сил заорал:

— Ну что ты наделал? Почему со мной не посоветовался? ААА! Драконьи яйца — это же так важно! Почему же ты мне не сказал, что собираешься помочь этим малышам вылупиться? Это ведь такой важный эксперимент! Ты, какой-то сопляк, думал, что если у тебя есть немного воды из источника и много умных книг, то ты сможешь так просто провести его? Закрой рот! Не надо мне тут возражать! И не говори мне про эту тупую крысу! Гарагмель — просто никчемное создание! У тебя и то больше магических сил, чем у него! Ты должен был сперва со мной посоветоваться! Двэйн, знаешь ли ты, что ты наделал? Бедный принц драконов! Знал ли он, кому доверял столь ценные яйца? Ведь ты чуть не уничтожил его последнюю надежду!!! Осел…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 385. Снова в ледяной лес?**

Лицо Двэйна высохло и обветрилось, он неразборчиво пробормотал:

— Однако… однако это всего лишь рождение очередного дракончика, ничего серьезного?

— Вылупился дракончик, — Гендальф мрачно усмехнулся, пристально глядя на Двэйна. — Я уже говорил тебе, Двэйн, драконы вовсе не так просты, как тебе могло показаться! С одной стороны, казалось бы, ничего серьезного в ситуации нет, но ведь ты не видишь истинной сути проблемы? Как ты предложишь растить этого новорожденного дракона? А как насчет дрессировки и воспитания?

Двэйн громко проглотил слюну. Гендальф несколько успокоился и расслабился. Двэйн тоже отошел на несколько шагов и умиротворенно погрузился в кресло. Глядя на развалившегося в кресле Двэйна, старик с силой сдержался, чтобы не разгневаться снова. Глубоко вдохнув, он вымолвил:

— Я хочу спросить тебя, насколько велики силы дракона?

Но для изощренного разума Двэйна этот вопрос совершенно не был страшен, и он мгновенно бросил в ответ:

— Неимоверная живучесть, недюжинная сила, да еще и врожденные магические навыки у каждого из драконов. Надо признать, драконья магия – особая вещь, которая сильно отличается от человеческой. Чуть не забыл, у драконов еще и отменная сопротивляемость вражеской магии, особенно от другого дракона. Так что с защитой, как и с нападением, у дракона изъянов нет.

Гендальф вновь усмехнулся:

— В таком случае, у меня к тебе самый важный вопрос – как же дракон после своего рождения постигает магию?

Гендальф часто и непрерывно дышал, говоря Двэйну:

— Говорю я тебе! Эта могущественная тварь – дракон, его жизнь зависит от магии! А драконье наречие? А колдовская сила? Это еще что, главная проблему как раз таки в том, что ему следует постичь драконье наречие! Ты понял? Драконий язык!

Двэйн несколько опешил, но тут же понял, что за ужасную ошибку совершил!

— Двэйн, скажи мне, ты умел разговаривать, когда родился? Говорит ли кто-нибудь в этом мире сразу после своего рождения?

— Конечно, нет… что ж, стало быть, придется дракону заговорить по-человечески! — ответил Двэйн.

Гендальф мрачно взглянул на Двэйна и спросил:

— В таком случае, можешь ли ты отыскать взрослого дракона, который обучил бы нашего? Ты говоришь по-драконьи?

Двэйн промолвил:

— Дракон вовсе не какое-то животное! Жить с ним совсем не то, что жить с кошкой или собакой! Дракон — это представитель высших существ! Ведь по законам мироздания дракон стоит выше человека! Ты можешь представить себе это: низшее существо взращивает высшее. И что же из этого выйдет? Ты наверняка слышал, что нередко человеческие младенцы в деревнях остаются без присмотра и становятся воспитанниками диких зверей, если так можно выражаться. Но ведь в конечном итоге они становятся дикарями, лишенными рассудка и основ человеческой цивилизованности! Если люди возьмут на воспитание дракона, результат будет весьма схожий.

Двэйн, помедлив, продолжил, но Гендальф вступил первым:

— У драконов множество собственных родовых традиций, в корне отличающихся от наших! Драконам, в принципе, не обязательно обучение! Колдовство у них переходит по наследству! Можно сказать, они одарены свыше! Каждому из нас нужно долгое время учиться, вырабатывая навыки мышления и логики, учиться много лет, но дракону в нормальных условиях жизни хватит года, чтобы освоить все необходимое. Конечно же, если родители дракона будут рядом. За год дракон освоит магические навыки. Мудрость, недюжинный интеллект, развитое восприятие – все это дракон наследует от родителей. Унаследовав, дракону остается лишь вырасти и привыкнуть к своей новой силе. Сила тут же подчиниться ему.

Договорив, Гендальф вздохнул.

— До того, как я узнал об этом инциденте с драконами, я не успел обговорить с тобой план наших действий на случай, если дракон родиться… знаешь ли ты, из-за чего? Да потому что живых драконов более не осталось! Яне подозревал, что один из драконов остался жив. А твой вылупившийся дракончик всего-навсего детеныш, хоть уже и полный сил. Кроме того, он еще не обладает какими-либо навыками взрослого дракона! Ни капли реальных способностей!

Лицо Двэйна искривилось в гримасе.

— Если нельзя выучить драконью магию, их боевые навыки, придется всего ждать, ждать, ждать… ведь даже основы еще не закреплены.

— Что же это тогда, позвольте спросить, за дракон?

Старик был прав, этот дракон действительно спящий гигант, не более. Но тут Двэйн вспомнил один инцидент:

— Но ведь раньше Вивиан и Джоанна не имели драконьих сил, не так ли?

Гендальф одухотворенно вздохнул:

— Двэйн, тебе стоит усвоить одно понятие: есть драконы-любимцы и просто драконы. Дракон есть дракон! Драконы-питомцы некогда использовались чародеями, как ручные животные, и только! Честно говоря, их вообще не стоит относить к тем драконам, о которых мы сейчас говорим. Действительно, у Вивиан и Джоанны некогда был ручной дракон, просто в далеком прошлом один парень украл два драконьих яйца во время похода в горы. Когда мы встретились, он передал одно из них мне. Но ты должен понять, что ледяной дракон Джоанны и огненный дракон, которого ты видел, обладают ли он настоящей драконьей силой? Драконьими знаниями? Умеют ли, хотя бы, говорить? Обладают ли драконьей мудростью?

Двэйн не говорил ни слова. Действительно, он видел, как Вивиан и Джоанна практиковались в магии со своими драконами. Кажется, один из драконов умел плеваться огнем, другой – направленными потоками холода. После перестрелки они сходились в ближнем бою, пытаясь растерзать друг друга подобно диким зверям. Никакого интеллекта там и не проглядывалось.

— История уже знает несколько случаев, когда волшебник приручал дракона, которого первоначально увел, украл или, в конце концов, отвоевал у драконьего семейства, пока тот был в яйце. Но, вырастив его как своего питомца, они получали всего-лишь животное. Обладай дракон своей истинной мощью, даже сам чародей, воспитавший его, не смог бы тягаться с ним! — Гендальф, успокоившись, продолжил. — Не стоит недооценивать драконов.

Двэйн покрылся холодным потом.

— Так что же нам теперь делать с этим дракончиком?

Внезапно он повысил голос:

— Перед тем как умереть, повелитель драконов упоминал трех сыновей, возможно, у нас еще есть шанс захватить взрослого дракона, и у нашего подопечного появился бы наставник…

Гендальф засмеялся:

— Я тоже рассчитывал на такой план, жаль, что сейчас уже не успеть!

— Но почему?!

На лице Гендальфа появились грусть и уныние.

— Я прочитал множество древних книг, многие из которых тебе не приходилось читать. И, в конце концов, я убедился, что питание дракона его силой происходит в младенческом возрасте! До того, как он вылупиться. Если верить преданиям, драконы очень чтут такое событие, как появление одного из них на свет. Они даже проводят особый магический ритуал в тот день, когда дракончик вылупиться. Затем они передают ему магическую силу. Появление дракона из яйца – один из ключевых моментов всей его дальнейшей жизни…

Двэйн застыл от изумления. Неужели яйцо разбилось по его вине? Внезапно Гендальф посмотрел на Двэйна с упреком. Зная, что в происходящем виноват по большей части Двэйн, Гендальф рассердился и добавил:

— Если ты вышвырнешь этого дракончика прочь, заставив его жить вместе с собаками, я могу поручиться, что не пройдет и половины года, как он начнет выть подобно собаке! Ну неужели… неужели нет другого способа?

Двэйн уже потерял всякую надежду.

— Способ… — голос Гендальфа звучал слабо и отстранено.

Внезапно то, что он сказал в следующее мгновение, заставило Двэйна воспрянуть духом.

— Не то, чтобы способа нет, но этот путь небезопасен, очень велик риск неудачного исхода, — сказал Гендальф, слегка посмеиваясь. — Ты слышал о магических приемах, которые проделывают некроманты с костяными драконами? Поскольку могущество дракона чрезвычайно велико, душа дракона после смерти зачастую еще долго не находит покоя. Может надолго зависнуть на месте своей гибели. Посему, если отправиться на древние поля сражений и отыскать души погибших драконов, затем вернуть их в материальный мир, то можно воплотить в жизнь почти что живого дракона. Однако этот способ весьма сложен, ведь сбор душ – очень кропотливый процесс, равно как и очень опасный, и даже в случае успеха наша цель еще не будет достигнута до конца.

Двэйн вскочил с кресла и восторженно взглянул на Гендальфа:

— Кажется, нам вновь стоит наведаться в ледяной лес!

— Эх… — Гендальф задумался на несколько минут.

Затем одобрительно кивнул головой:

— Отправиться на могилу повелителя драконов?

— Только его и нужно найти. Хоть беспокоить мертвецов и отнюдь неблагородное дело, однако это все же во имя спасения драконьего рода! — Двэйн восхищенно вздохнул.

Он невольно дотронулся до своего лица и грустно вздохнул:

— Однако, раз уж придется отправиться в дальние земли… господин наставник, сможешь ли ты излечить и восстановить меня?

Гендальф противно усмехнулся:

— Выход есть всегда, к тому же, я как раз придумал один действенный способ.

В глазах Двэйна появилась радость. Но то, что сказал вскоре Гендальф, заставило Двэйна в изумлении выпучить глаза.

— Вылечить тебя можно… драконьим дерьмом, — Гендальф засмеялся еще неприятнее. — Понадобиться какой-то небольшой чан. Содержимое нужно перемолоть, затем высушить и втирать по всему телу. Это должно помочь тебе.

— Драконье дерьмо? Размазать по телу? Фу! Фу! Фу!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 386. Встреча в Лоулани (часть 1)**

Молодое весеннее солнце освещало северо-западные земли, постепенно растпливая последний залежавшийся снег. Земля уже становилась мягкой и податливой. Первые зеленые почки пробивались из-под древесной коры.

Компания путников бредет по главному имперскому тракту. Впереди едут с десяток кавалеристов в тяжелой броне, блестящей на солнце и смотрящейся издалека просто потрясающе. У двоих кавалеристов в руках были длинные копья, увенчанные стягами, с изображениями колючего цветка. Вслед за кавалеристами следовала пышно украшенная карета, которой управлял кучер, наряженный в роскошные шелковые одеяния. Колеса мерно стучали по земле, когда на пути попадалась ветка дерева или камень. Но повозка абсолютно не подавала признаков, что качается или трясется. Настолько искусно она была сделана. Вдруг из-за шторки окна экипажа показалась чья-то рука, будто прощупывая температуру, и тут же скрылась обратно, задвинув шторку.

— Ах, как же холодно в этих северо-западных краях!

Через шторку кареты едва виднелся чей-то изящный силуэт, лежащий на шелковых подстилках внутри экипажа. Изогнувшись, силуэт издал громкий зевок, на вид девушке было не больше двадцати. Ее волосы напоминали золото и были уложены по-королевски, обнажая красивую и изящную шею и маленькие ушки. На левом ухе виднелось украшение из трех драгоценных камней. Хоть девушка и выглядела крайне устало, развалившись на шелке, но в ее движениях явно проглядывались дворцовые манеры. Томно вздохнув, девушка накрылась одеялом. Сидящая напротив девчонка совсем детских лет засмеялась:

— Ваше величество, мы только что пересекли границу. Мой брат рассказывал мне, что чем дальше уезжаешь на северо-запад, тем холоднее становится, не так ли, особенно для тех, кто вырос на юге. Север для нас непривычен.

Голос девочки напоминал пение птицы. И выглядела она куда моложе своей спутницы. Ей на вид было лет семнадцать. Одета она была в короткую серебристую шубу и синюю юбку дворцового покроя. Наиболее запоминающейся деталью ее образа были синие глаза цвета морской воды. Взгляд ее глаз был столь привлекателен, что любого бы с легкостью заставил назвать ее «Ваше высочество». Ленивая девушка вздохнула:

— Ах, в такую холодную погоду ты все же решила сопровождать меня в пути на северо-запад. Мой брат, наверняка, ненавидит меня. Скоро вы поженитесь. И тогда я тебя увезу.

От этой фразы глаза маленькой девочки заметались, в них промелькнула искра озорства.

— Ваше Высочество, поверьте, не проехали мы и десяти ли, как принц-регент непременно узнал о нашем бегстве. Странно, что я так и не видела войск, посланных, чтобы перехватить нас. Чудится мне, что принцу-регенту совсем нет дела до нашей самовольной отлучки.

— Ну и что с того, что мой брат узнал об этом? — старшая из девушек лениво перевела глазами. — Я никогда не знала, о чем он там думает. Год назад он чуть не выдал меня замуж за Герцога Тюльпана, а сейчас… ох! Если бы я не бежала, а осталась во дворце, снова бы стала его марионеткой, стала бы женой одного из его друзей!

Девочка помоложе почувствовала себя будто не в своей тарелке. Помедлив немного, она ответила:

— Я думаю… Принц-регент не такой, он очень любит тебя, дочь императора…

— Хватит защищать его! — покачала головой девушка постарше и, вздохнув, сказала. — Несколько дней назад он вытворил немыслимое на пиру. Он представил мне множество каких-то юнцов из знатных родов южной аристократии, Боже… что же тут непонятного? Как же я еще не раскусила его? Он так волнуется о том, выйду ли я замуж? Да еще и ты…

Договорив, принцесса звонко рассмеялась. Затем, подняв к верху два пальца, потеребила за щечку свою собеседницу.

— Дорогуша, ты ведь еще не вышла замуж, а уже говоришь от его имени? Какая досада, ведь мы дружим с малых лет, а ты уже готова перейти на его сторону, даже не выходя за него замуж.

Девочка по имени Дайли должна была в будущем стать супругой Принца-регента и его королевой. Происходила Дайли из семьи южных аристократов, являясь попутно и соперником Двэйна, и младшей сестрой главнокомандующего Ураганной армией. Увидев лицо принцессы, Дайли захохотала, но потом вновь нахмурилась:

— Да ни за кого я не говорю! Всего-навсего, такая девушка, как я, всегда должна повиноваться воле своего рода. Кто знает, сколько людей завидуют моей участи? Но Принц-регент, сдается мне, совсем не любит меня. И наш брак – всего лишь дворцовая интрига.

— Не переживай, если будет обижать тебя, я встану за тебя горой, — сказала принцесса, выпячив грудь и захихикав.

Затем она прошептала:

— Ах, теперь и у меня нет выхода. Если бы я промедлила еще несколько дней, то непременно оказалась бы сосватана за какого-нибудь аристократа-южанина. Мой брат благоволит этим южанам, позволяет им все, что они захотят. Так что, если бы я не бежала, то непременно была бы насильно обряжена в свадебное платье. Благо, госпожа Листер сейчас на Северо-западе, и я смогу встретиться с ней на несколько деньков перед тем, как возвратиться.

Дайли внимательно смотрела на принцессу, но вдруг внезапно рассмеялась и мечтательно произнесла:

— Ваше величество, кажется мне, в глубине души вы хотели бы встретиться с Герцогом Тюльпаном, не так ли?

Сказанное било прямо в цель. И хотя принцесса и пыталась отрицать сказанное, но за ее лукавой улыбкой все было видно, как на ладони. Герцог Тюльпан… Этот Двэйн… этот худой юнец. В прошлом году в присутствии принцессы он не произнес ни слова. Странно, но весь имперский дворец благоволит ему, как и сам принц-регент. В следующем месяце принцессе Луизе исполнялось двадцать лет, но единственным ее родственником был ее старший брат, принц-регент. Из шести сыновей и бесчисленного количества дочерей императора Августина именно с принцом-регентом у принцессы сложились какие-то дружеские отношения. С малых лет он отвечал за ее воспитание, и наблюдая за его регентской жизнью, она считала его умнее и сильнее кого бы то ни было из всех напыщенных болванов, с которыми ему приходилось иметь дело. Пятнадцатилетнего возраста миловидная и привлекательная принцесса Луиза часто была чуть ли не выдана замуж силой, ведь дочери аристократов сватались с пятнадцати лет, но Луизе до одного знаменательного дня, когда ей было семнадцать лет, ей так никто и не понравился…

Два года назад, в день, когда был совершен дворцовый переворот, принцесса вместе с дворцовыми сановниками восседала на имперской трибуне, в тот день она впервые увидела этого стройного герцога. В тот день она увидела, как Двэйн вышел из рядов Роулинговской аристократии и встал на середину городской площади.

Граф Лэймэнг огласил приговор о лишении рода Роулинг знатной фамилии и титулов, в это же время предводитель мятежной армии произнес речь:

— Может быть, Двэйна обезглавят прямо здесь, я совершенно не против этого, ведь он мне больше не сын, как и не член фамилии Роулинг!

Бессердечная речь графа разнеслась по площади. Спрятавшись за трибунами зрителей, Луиза видела, как крепко держался Двэйн, как тверды были его плечи, в которых была едва видна дрожь. Ей стало жаль его! Он в одиночестве стоял посередине площади, осуждаемый взглядом десятков тысяч людей, но был спокоен, как гора, а на его лице временами появлялась улыбка, приводящая врагов в оцепенение. Та улыбка, которую Луиза некогда не видела на лице своего брата. Потом, когда появился этот ужасный чародей Гендальф и одолел всех боевых магов имперского дворца, юнец продолжал недвижно стоять на площади. Принцесса не могла понять, как в таком худом и на вид слабом теле помещается столько силы и храбрости?

Когда переворот закончился, старший брат познакомил ее с Герцогом Тюльпаном. В тот день Двэйн отказался от всех пожалованных земель, и взамен всех наград потребовал лишь сохранить жизнь своему отцу.

— Да, пускай Двэйна казнят здесь, я не против!

И это его родной отец! Этот жестокий тиран! И все свои регалии Двэйн обменял на его спасение? В уме принцессы промелькнула лишь одна мысль:

«Этот юноша очень заносчив! Теперь он даже не подчиняется моему брату! Да что… да что это за человек такой?»

Потом он натворил чудес на северо-западе, что, возможно, шокировало бы многих людей, но для принцессы Луизы самой поразительной вещью виделось то, что удивления как такового она не испытала, ведь этого можно было ожидать от Двэйна. Этот скрытый, худой, но поджарый, но в то же время необыкновенно сильный юноша крепко запал ей в память и в ее душу. Ей казалось, что для этого человека творить всякие невероятные вещи попросту в порядке вещей. Луиза некогда была белой вороной в дворцовых кругах, и теперь в глубине души она жаждала стать супругой Двэйна, ведь она уже давно влюбилась в него. В отличие от всех окружающих, принцесса Луиза не осуждала Двэйна, а лишь хранила скромное молчание, тайно ожидая от него чего-нибудь еще. Во сне она уже неоднократно встречалась с этим одиноким худым молодым человеком. Этот вызывавший жалость одинокий юноша, таящий в себе такую силу, в снах представал тем, кому принцесса стремилась подарить всю свою ласку и тепло. Принцесса точно знала, что влюблена в Двэйна, но кое-что очерняло ее светлую мечту… она была обручена с одним молодым волшебником.

Глядя на молчащую в задумчивости Луизу, Дайли взглянула ей в глаза, затем, легонько дотронувшись до нее, со смехом сказала:

— Ага, а я, верно, и не ошиблась. Ты и вправду стремишься попасть на северо-запад только лишь ради возможности встретиться с Герцогом Тюльпаном.

Луиза поняла, что была разоблачена, однако уже не пыталась играть в эту лицемерную игру. Откинувшись на шелковую перину, она лениво сказала:

— Ну, и что с того? Я действительно бегу от брака, но и повидать Герцога Тюльпана я тоже не прочь. Между прочим, я ни разу не удостаивалась возможности увидеться вблизи с этим парнем. Я стремлюсь удовлетворить свое любопытство, только и всего.

Договорив, Луиза вновь захихикала над своей юной собеседницей.

— Зато ты, младшая сестра госпожи Листер, можешь считаться первой красавицей севера. Я помню день твоей встречи с ней и то, как ты волновалась в тот день. Успокоилась лишь в день ее отъезда. Не стоит принижать достоинств юга!

Дайли отрицательно покачала головой:

— Мне абсолютно безразлично все это. Просто ты скучаешь по этому самому Герцогу Тюльпану, вот и все. Но неужели ты не знаешь, что сестры госпожи Листер тоже положили на него глаз, поэтому дама Листер с сестрами заявилась с севера на северо-запад. Эх… отверг меня, отверг сестер Листер, выбрал какую-то чародейку. Что вообще за человек этот Двэйн?

Луиза мрачно вздохнула. Двэйн, в свою очередь, и не подозревал о всех своих обожательницах. К чему он также питал отвращение всю жизнь, так это к одному очень важному для всякого смертного делу, да и к тому же, казалось бы, к такому простому – к банным процедурам! В последние дни «лечение и избавление от яда», через которое пришлось пройти Двэйну, было, по его словам, истинным кошмаром наяву. Даже закрывая глаза, Двэйн лицезрел, как этот проклятый сухой порошок растирают по его телу. Он уже не мог вспомнить, сколько раз его вырвало, и радовало Двэйна лишь то, что теперь кожа на теле приобрела свой привычный оттенок. Старик в зеленой шляпе сказал, что ужасное лечение можно не продолжать. Теперь Двэйну требовался лишь покой и время, пока остатки яда и его вредоносного влияния окончательно не покинут его тела, оставив лишь воспоминания, от которых Двэйна будет еще долго выворачивать наизнанку. Если верить старику в зеленой шляпе, в течение нескольких дней зеленый цвет кожи должен был поблекнуть и исчезнуть окончательно. Все тело Двэйна теперь имело ярко красный оттенок после долгого втирания драконьего дерьма. Только когда тело Двэйна напоминало кусок красного мяса, волшебник успокоился и прекратил свое изощренное и, в то же время, ужасное лечение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 386. Встреча в Лоулани (часть 2)**

Приодевшись, Двэйн вышел в гостиную, затем проследовал во двор и увидел то, что увидеть в тот момент никак не ожидал: в углу, у стены, стояла железная клетка, в которой мирно спал молодой дракон. Гендальф стоял возле клетки в полном спокойствии и смотрел на спящего дракона. Когда Двэйн подошел ближе, Гендальф резко перевел взгляд на своего ученика. Заметив влажные волосы, Гендальф понял, что Двэйн только что помылся. На самом деле, старик был тем еще плутом. Он знал еще несколько способов избавления от яда, что поразило Двэйна. Более того, те способы были не столь тошнотворны и гораздо более человечны для пациента. Но жажда посмеяться над юнцом взяла свое, и старик решился на очередное плутовство. Черт возьми, да кто же привил ему эту чертову кличку «старик в зеленой шляпе»? Ведь он не пытался найти себе псевдоним или от кого-то там спрятаться. Вот назови так Двэйна, от подобной клички парнишка пришел бы в ярость.

Покашляв, Гендальф равнодушно сказал:

— Ты помылся? А не заметил ли ты, что наш парень растет весьма быстро?

Двэйн с трудом сдержал рвотный позыв, приблизившись к клетке. А ведь старик был прав, малышу не исполнилось и пяти дней, с тех пор как он вылупился из яйца и размером напоминал котенка, но теперь длина его тела достигала метра.

— Я заколдовал его, и он уснул на время. Ты только посмотри на его рога… — Гендальф был огорчен. — Если верить статистике, то яйца зеленого дракона доходят до стадии рождения детеныша в среднем через восемьдесят лет. Если верить древним преданиям, конечно. После рождения дракончику нужно еще пару-тройку лет расти, чтобы вырасти до метра в длину… но ты только посмотри на наш случай! Он уже такой большой! Всего через пять дней! Двэйн, это отнюдь не благоверный знак!

Гендальф взглянул на драконьи рога.

— Да, именно так, его рога имеют полосатый рисунок, и каждое кольцо формируется в течение десяти лет, подобно годичным кольцам у деревьев. На рогах нашего парня уже появилось кольцо. Такими темпами парень скоро вырастет до размеров десятилетнего дракона. Он выпил многовато воды из того источника и из-за этого теперь растет с такой силой!

Договорив, старик прищурился и посмотрел на Двэйна.

— Ты знаешь, каких размеров достигает десятилетний дракон?

Не дожидаясь ответа, Гендальф сделал жест в виде круга, показывая, что десятилетний дракон по размерам тот еще гигант.

— Дракон – столь удивительное создание, в начале жизни растет с пугающей скоростью, но в дальнейшем скорость роста падает. Скажу без утайки, десятилетний дракон вымахает метров до пяти, а то и до шести! Другими словами, не пройдет и нескольких дней, как наш чешуйчатый рогатый парнишка превратится в гигантского монстра. Если его тело достигнет пяти или шести метров в длину, наш приусадебный двор едва ли вместит его. Более того, держать его в клетке будет тем более невозможно. Он будет невероятно силен, и при том трудноконтролируем. Скоро он научиться плеваться ядом, но будет абсолютно не сознательным, как дикое животное. Где же нам его держать?

Двэйн помедлил несколько минут, но вдруг сообразил, что стоило сказать Гендальфу в такой ситуации.

— Заклинание для питомцев. Такие используются магами для их драконов. Такое заклинание требует много сил и энергии, если использовать его на драконе, а не какой-нибудь кошке. Когда-то у меня было много энергии, да только вся поистратилась. Раньше я в одиночку мог удерживать дракона в клетке. Видишь ли, заколдовать животное несложно, но с драконом ситуация в корне иная. Раньше у меня было два магических заряда, которых бы хватило на дракона, но один я отдал Джоанне, чтобы та сладила со своим драконом. Последний я отдаю тебе. Как можно быстрее наложи заклятие на дракона. Жаль, что ты пока не умеешь приручать зверей магическим способом. Что ж, я обучу тебя…

Чуть погодя, Гендальф стал преподавать Двэйну основы магического контакта с драконом. Двэйн обладал отличной памятью и запоминал все на лету, все знание, что столь великодушно решил передать ему Гендальф.

Гендальф говорил быстро и по делу, не тратя слишком много времени. Он совершенно не опасался, что его ученик что-то забудет, ведь он был абсолютно и до последнего уверен в способностях своего ученика и друга. Закончив, Гендальф заключил:

— Сейчас мне предстоит покинуть тебя и продолжить изучение драконьих душ… тебе придется дождаться конца исследования. Нам предстоит подготовка к отправке в ледяную пущу, а по прибытии — разыскать души павших драконов. Но перед этим непременно наложи заклятие хранения на нашего подопечного дракона. Ни в коем случае не вздумай позволить ему уйти! Надеюсь, ты внемлешь моим словам. Есть еще одно драконье яйцо! Но нам не стоит лишний раз натыкаться на него!

Двэйн молча кивнул головой и, вздохнув, сказал:

— Если же никакого действенного способа не окажется, я бы предпочел не беспокоить душу Императора. Эх… какая жалость, что на материке, увы, невозможно найти взрослого и смышленого дракона.

Пока Двэйн и Гендальф продолжали свой философский спор о драконьих делах, экипаж с принцессой Луизой и будущей супругой принца-регента Дайли вошел в пределы Лоулани и достиг небольшого городка в пятидесяти ли от границы.

Луиза уже отдала приказ охранявшим ее воинам спустить знамя и для виду на время сбросить доспехи и сгрузить в обоз, а в качестве одежды прикупить себе что-нибудь в этом городке. Так Луиза рассчитывала замаскировать свой экипаж под обычный торговый караван. Луиза боялась, что Герцог Тюльпан обнаружит ее раньше времени. В ее планах было только встретиться с дамой Листер, после чего тайно понаблюдать за Двэйном и понять, кто же он такой. Конечно же, в планах принцессы не было ничего враждебного, ведь еще раньше, когда ее экипаж двигался через имперские земли, охранявшие границу кавалеристы обнаружили их, и гонец стрелой ринулся на северо-запад с известием о замеченном проникновении и наверняка обо всем известил Герцога Тюльпана.

Ответственным за пограничный контроль был Филипп. Скрипя сердцем, он все же принял решение пропустить их.

«Ну, почему все эти дворцовые особы так любят подобные пассажи. Они всерьез думают, что пройдя границу и переодев охрану, они скроются из виду разведчиков и наблюдателей? — думал Филипп. — Что ж, так и быть, пропустим их, раз они не хотят, чтобы мы, простите, узнали о них. Сыграем в игру! Всем кавалеристам отступить!»

По приезду в городок Луиза и Дайли тут же сменили дворцовые одежды на простой мирянский наряд. Дворцовые экипажи тоже на время оставили в городке, купив взамен две купеческие телеги. Луиза рассчитывала найти укромное место, где можно было бы затаиться в случае опасности, затем объездить и исследовать Лоулань. Но когда Луиза уже намеревалась было покинуть городок и отправиться в центр Лоулани, выезд из городка преградили два человека.

— Простите за беспокойство, — произнес один из них приятным и спокойным голосом.

Говорил человек на чистом Роландовском диалекте. Голос был настолько чист и поставлен, во фразе не было ни одной запинки, все тона звучали просто идеально… исключение составили лишь манеры говорящего. Восседая на простой мирянской лошади, Луиза с любопытством посмотрела на преградивших дорогу людей.

Эти два человека, в частности тот, что был по правую сторону, имели крайне доброжелательное выражение лица. Но что заставило окружающих изумиться, так это идеальные пропорции и черты его лица. В его лице буквально не было недостатков, столь красив и идеален на лицо был тот парень. Казалось, герои книг и песен со всем своим куртуазным обаянием не сравняться с этим человеком. Его глаза напоминали два океана, за которые Луиза, казалось, отдала бы жизнь, ведь из всех вельмож и придворных мужчин, что она повидала, не было сходного красавца. Но этот парень превосходил бы их всех в разы.

Засмотревшись на него, Луиза не скоро пришла в чувства. Черт возьми, да она не могла понять, парень перед ней или девушка! Человек был одет в довольно простые одежды, был среднего роста и телосложения, и, конечно же, был просто невообразимым красавцем. Однако же было что-то грозное в его облике, спрятанное под красотой и улыбкой. Луиза никогда не могла подумать, что такие мужчины живут на земле. Она так засмотрелась на человека, что не заметила еще одного мужчину за его спиной.

— Так-так… — его голос вывел Луизу из ступора.

Принцесса заколебалась и не знала, что ей делать. На сердце будто бы опустился огромный молот, заставив оцепенеть замкнувший разум во тьме, в котором была лишь она и этот человек, прекрасный как никто иной, обладавший необъяснимой притягательностью и источавший столь же необъяснимый страх.

Солдаты, которые сопровождали ее, почувствовали себя не менее странно. Как только взгляд человека скользнул на них, каждый из всадников почувствовал острую боль в глазу. Лицо высокого и коренастого человека имело серый цвет и выглядело устрашающим. Волосы были взъерошенными, а поза абсолютно непринужденной. Но все же, что-то было в этом человеке такого, что навевало панику и ужас на всякого, кто входил с ним в прямой зрительный контакт! Стоило взглянуть на него одним глазком, и ты чувствовал, будто на тебя наступает огромный великан. Все звуки и сигналы тут же пропадали, казалось, нет человека прекраснее… даже несмотря на всю странность его облика.

— Ну, хорошо, слезай, можешь не бояться, — сказал коренастый юноша, слегка усмехнувшись.

Голос звучал очень мягко, но тут вступил самый красивый из мужчин:

— Не бойтесь, это всего лишь мой слуга. Он странноват и по натуре эксцентричен. Прошу Вас, не бойтесь. Я только хотел спросить: вы следуете в город Лоулань?

Его голос был подобен осеннему ветру и вызывал чувство глотка свежего воздуха у всякого, кто его слышал. И тут, будто бы не обращая внимания, Луиза скользнула взглядом к его запястью. С его запястья исходил серебристый сияющий свет. Вокруг кисти обвивалась причудливая серебряная нить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 387.1. Город Лоулань (часть 1)**

Вполне уместно будет сказать, что правила приличия и дворцового этикета в этой ситуации были дружно забыты всеми, включая принцессу Луизу, ведь так пристально всматриваться в собеседника было ну уж крайне неэтично и безнравственно. Принцесса Луиза даже позабыла, о чем ее спросил ее прекрасный собеседник. К счастью, сидящая позади Дайли не была подвержена столь сильному гипнозу и вовремя схватила свою нерадивую спутницу за плечо, спустив ту на землю. Принцесса Луиза внезапно пришла в себя, но, услышав вопрос от преградивших ей дорогу господ, перепугалась еще больше. Этот парень… его слуга? Но то, что привело Луизу в ужас – так это тот факт, что парень оказался слугой. Такой красивый и величественный, и всего лишь чей-то слуга? На вид этот парень смотрелся таким гордым и властным… Даже принцесса Луиза при всей ее дворцовой надменности и любви к неподчинению почувствовала себя некомфортно, глядя на него, ведь та энергетика, что исходила от него ну уж никак не вселяла мыслей о том, что парень мог быть чьим-то слугой. А вопрос, который задавал этот красивый человек (так Луиза нарекла юношу, ведь до конца не была уверенна, мужчина это или женщина). Был произнесен настолько правильно и благозвучно, что этого человека ну уж никак нельзя было назвать слугой, просто язык не поворачивался. Луиза была изумлена, ведь если он слуга, где же небрежность, неопрятность, невежественность, в конце концов? Как высоко бы не был горный пик, до неба ему не достать!

— …Эээ… — Луиза, наконец, заговорила, сделав глубокий вдох.

В конце концов, уроки дворцового этикета в детстве не прошли даром, она сперва немного смутилась, затем, широко улыбнувшись и усмехнувшись, сказала:

— Ну… Вы правы, нам действительно необходимо попасть в Лоулань, позвольте поинтересоваться, по какой причине нам преградили дорогу?

В глазах собеседника промелькнул смех.

— Что ж, прекрасно, я задам несколько дерзостный вопрос. Я и мой слуга — иноземцы, мы пришли издалека, планируем как следует исходить северо-западную землю, жаль, что пришлось прервать ваше следование. Этот Герцог Тюльпан издал странный приказ. Говорят, причина в том, что Лоулань в последнее время стала чрезмерно богатой провинцией. Каждый день сюда стали съезжаться купцы, посему Герцог Тюльпан распорядился не пускать в город Лоулань слишком много купцов. Проходят лишь те, кто готов заплатить таможенную пошлину. Только получив официальной разрешение, можно посетить Лоулань. К несчастью, сейчас как раз пик купеческого засилия. В это время все постоялые дворы и гостиницы, вероятно, забиты до отказа. Так что даже официальное разрешение не даст вам гарантии, что Вам будет, где укрыться на ночь… Госпожа, не смотрите Вы так смущенно, мы всего-лишь путешественники, вовсе не торговцы. Более того, мы пришли из столь далекого края, что совершенно незнакомы с местным законодательством. Увидев вас, мы решили, что вы купеческий обоз и непременно имеете разрешение на въезд в Лоулань… Поэтому, Вы уж простите нас за такую дерзость, мы встали у вас на пути. Хотелось бы узнать, нельзя ли вместе с вашим обозом добраться до Лоулани?

Луиза не сколько смутилась. Какое еще разрешение на въезд? Очередная выдумка этого Двэйна? С позапрошлого года данный приказ был введен, дабы не допускать проникновения в Лоулань лазутчиков из степи или из северо-западной мятежной армии. Двэйн поступил мудро, расположив заставы по всей границе Лоулани. Каждый проходящий караван мог быть проверен, и с него взималась денежная пошлина. Принцесса Луиза же в глубине души надеялась, что все произойдет, как и всегда: благодаря ее положению и известности, она будет пропущена. Но как будут развиваться события, если с ней будут следовать эта подозрительная парочка.

Увы, красота юноши и любопытство молодой девушки возобладали над осторожностью. Ведь, как я уже упоминал, парень запал ей в душу так крепко, что никто из мужчин, встречавшихся ей ранее, не сравнился бы с тем, кто стоял в эту минуту перед ней. Исподлобья смотря на симпатичного юношу, принцесса еще гадала, какие тайны может скрывать эта маска. Его внешность говорила о молодости, если не сказать юности, но чистый Роландовский диалект говорил об образованности и, вероятно, благородном происхождении.

Луиза все продолжала всматриваться в его безупречную внешность, стремясь найти хоть один изъян. Вполне закономерно принцесса Луиза приняла его за юного представителя какого-то дворянского рода, вероятно, небольшого, проживающего на задворках мира, и потому никому не известного. Можешь быть, одна из северных фамилий? Но интеллигентность этого юноши уж совсем не выдавала в нем северянина. Может быть, все же южанин? Но его белая кожа говорит об абсолютно обратном! Его зрачки, казавшиеся такими светлыми, были совершенно не распространены в южных землях. Но, опять же, самым странным было то, что, по мнению Луизы, все богатейшие семьи континента должны были стягиваться к имперскому двору, как же столь привлекательный молодой человек ни разу не посетил императорского дворца? Луиза и Дайли, переглянувшись, сказали:

— Взять вас с собой для нас совершенно не трудно, мы считаем, нужно помогать нуждающимся, особенно таким достопочтенным господам. Но единственное, что мы хотели бы сперва узнать о вас, так это ваше происхождение и историю.

— Что ж, мое имя Лосюэ. Я родом из северных провинций.

Юноша улыбнулся. Нужно признать, его улыбка вновь заставила Луизу выпасть из реальности.

— Лосюэ, какое замечательное имя! — Луиза потеряла контроль над собой. — У вас на родине, наверное, много таких красавцев, как Вы.

Помедлив немного, Луиза взглянула на «слугу».

— А как насчет Вашего… спутника?

Так не хотелось верить, что эти двое намереваются убить принцессу Луизу, но столь подозрительной выглядела вся эта ситуация. Что это за слуга, держащийся наравне с господином, что за неизвестный дворянский род?

— Да это всего-лишь слуга, можете звать его «сяо сань», — равнодушно ответил Лосюэ.

Его голос по-прежнему звучал добро и мягко, но в нем проглядывались нотки невербального морального превосходства, которое так часто демонстрирует благородный дворянин. Все выглядела крайне правдоподобно. Но Сяо сань… это имя было таким странным и так не подходило его владельцу… Так или иначе, но вскоре принцесса приняла решение взять этих двоих с собой. Как ни странно, коней у них при себе не было. Двое кавалеристов отдали им своих скакунов. К слову, воины поначалу чувствовали себя крайне подозрительно при присутствии двоих чужаков, в особенности предоставляя им своих коней. Но приказа принцессы никто не посмел ослушаться. В конце концов, воины проделали долгий путь и очень ценили свою принцессу. Ни одна лошадь не могла везти этих людей, лишь две самых мощных и крепких кобылы, казалось, могли бы стоять под этими до боли подозрительными незнакомцами. Но ведь это были гвардейские лошади, и далеко не каждый мог обуздать такую. Но даже те две наиболее крепких лошади при приближении этих людей начинали гарцевать и нервно бить копытом по земле.

По всей видимости, они боялись своих новых наездников, издавая приглушенное ржание. Тот, чье имя было «СЯОсань», подошел к одной из лошадей, после чего та стала громко ржать и гарцевать, а когда Сяосань подошел вплотную, резко пустилась бежать. Немудрено, ведь даже воины при его взгляде чувствовали себя странно, будто кто-то внушал ужас в их сердца. Но, когда Лосюэ подошел к разбушевавшемуся коню и погладил его по спине, тот успокоился и подался. На глазах у всех боевой конь склонил голову, пригнул копыта и улегся прямо перед Лосюэ, как будто знал его с рождения. Принцессу стало охватывать смятение.

— …должно быть, у вас дома все такие красивые и величественные.

Она помедлила несколько минут и, взглянув на «слугу», сказала:

— Эм, а Ваш спутник?

То, во что Луиза никак не могла поверить, так это то, что этот славный малый мог быть слугой.

— Зовите его просто Сяосань, прошу Вас.

Принцесса Луиза подозревала, что этот юноша неспроста зовет своего слугу так вежливо и мягко, как ни один господин не звал бы своих слуг. Что-то здесь не то, да вот только что… да и имя у этого слуги уж больно странное. Но вскоре принцесса уже нисколько не сомневалась в правильности своего решения взять с собой этих двоих. С большим трудом кони гвардейцев подчинились этой странной парочке, всадники, сопровождавшие принцессу и деву Дайли, не отходили ни на шаг от своих господ, ведь подсознательно беспокоились за них.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 387.2. Город Лоулань (часть 2)**

Когда подозрительные спутники сели на коней, те встали и мерно пошли.

— Сяосань, не пугай наших спутников! — бросил Лосюэ через плечо, взглянув на своего слугу.

Сяосань явно не на шутку перепугался, ведь очень боялся нарушить какое-либо указание своего господина. Поэтому теперь он застыл на коне, крепко держа поводья и боясь лишний раз двинуться. Караван беспрепятственно преодолел заставы одного из роландовских городов и направился прямиком к городу Лоулань. В этот период Лоулань была красива как никогда. Ведь это был период весеннего оживления, расцвета торговли и путешествий.

Сразу же за воротами перед глазами путешественников предстали бесчисленные торговые лавки и ряды, сотни купцов и мелких ремесленников, готовых сбыть свой товар. Несмотря на то, что еще недавно в этих местах шли кровопролитные сражения, пыл купцов и путешественников ничуть не остыл. Лоулань уже два года принадлежала Двэйну Роулингу и ныне напоминала гигантский стремительно растущий рынок. Все улицы непрерывно патрулировались конными гвардейцами, облаченными в латы с гербом Герцога Тюльпана. На досках объявлений красовался недавно изданный указ Двэйна, а на центральной площади глашатай громко вещал о новых указаниях и том, как они повлияют на жизнь города. Для вновь прибывших принцесс город показался оплотом роскоши, богатства и достатка. Строились все новые и новые кварталы, богатые дома надстраивались и становились выше и величественнее. Что действительно придавало ощущение странности, так это то, что рабочие в городе были самых разных национальностей и культур, у каждого еда и вода была в полном достатке, ведь горожане с радостью благодарили строителей запасами пищи и питьевой водой. Все эти фантастические вещи, что принцесса увидела, путешествуя по Лоулани, заставили ее еще больше заинтересоваться этим городом. Она отдала приказ одному из гвардейцев узнать о последних указах в управлении городом.

Результат изумил ее еще больше.

— Это все указы Герцога Тюльпана, Ваше Величество!

Самым досадным было то, что среди указов и устоев жизни горожан упоминалось огромное количество налогов и пошлин для приезжих купцов или путешественников. В общей сложности купец был вынужден платить около тысячи золотых монет в казну города и каждый месяц участвовать в общегородских торгах. Тут принцесса стала возмущаться:

— Боже, да с одной торговой улицы в этом городе Герцог Тюльпан получает десять тысяч монет каждый месяц. Хватит, чтобы снарядить и прокормить целый батальон!

Будучи младшей сестрой военного, Дайли мгновенно подметила:

— А этот Герцог Тюльпан — знаток финансовых дел!

Лосюэ, не удержавшись, громко ахнул от восхищения:

— Вы это видели? Вы заметили, как выглядят здешние жители? Как они крепки телом, как грозен их взгляд! Они похожи на воинов в мирских одеждах. В случае войны Герцог Тюльпан наверняка в мгновение ока мобилизует этих воинов на битву. И деньги ему нужны, скорее всего, на содержание этого военного города!

Этот «слуга», наверняка и бывший третий драконий принц, недобро сверкнул глазами и прошептал:

— Хозяин, раньше я поддерживал отношения с этим парнем, он очень умен и хитер, возможно, самый хитрый из людей… сейчас у нас есть возможность…

Не договаривая, «слуга» провел пальцем по горлу, имитируя жест убийства. Заинтересованно глядя на лицо скрытого дракона, Лосюэ усмехнулся и кивнул головой.

Солнце уже встало и начинало достаточно ярко светить, будто стремясь ослепить. Лосюэ посмотрел вперед, прикрыв глаза ладонью. Серебряная нить загадочно блестела на его запястье. Он засмеялся смехом, напоминающим весенний ветерок, но в его смехе было и что-то недоброе.

— Что ж, не обманывайся, будто я не знаю, чего ты жаждешь больше всего, но ты не должен забывать, что сейчас ты — мой слуга, и чего бы ты не хотел, без моего решения ты не имеешь право на это. И не стоит тебе учить меня!

Улыбка хозяина не сходила с лица, но в глазах была злость и что-то давящее.

— Покуситься на жизнь одного из величайших людских правителей в этом мире может быть фатальной ошибкой для меня. Наши жизни слишком важны, чтобы совершать такие глупости.

Золотой дракон будто бы пытался возразить, но Лосюэ со смехом сказал, опередив собеседника:

— Не стоит перечить мне, ты – мой слуга, но теперь я сомневаюсь в твоей верности. Если решишься на какую-нибудь хитрость, лучше не рискуй своей головой. Ведь я уже сомневаюсь в твоих интеллектуальных способностях.

Договорив, Лосюэ пришпорил лошадь и проскакал вперед, бросив недовольный взгляд на принца-золотого дракона, скрытого под людской личиной. Тем временем караван путешественников достиг южной торговой площади. Дайли была дочерью южных аристократов, поэтому при виде шелков и тканей, привезенных купцами-южанами, она почувствовала связь с домом. Прознав о приезде дам из императорского дворца, купцы с утра пораньше уже были на площади. Когда на южную площади стали прибывать экипажи Луизы, глава купеческой гильдии торжественно встретил их в центре площади. Как ни странно, за все время пребывания дам в городе никто и слова не вымолвил о том, что это сама принцесса Луиза. Жаль, что у таких почетных дам, при всем их богатстве и влиянии, крайне редко бывают истинные друзья, ведь все приемы, церемонии и почет зачастую лишь лицемерие, и не более чем. Так или иначе, дамочек, сбежавших из имперских покоев встретили как подобает встречать особ такого звания.

Принцессы расквартировали свою гвардию в купеческих усадьбах по периметру торговой площади. Гильдия купоцв выделила для принцесс лучший из особняков, предварительно проведя генеральную уборку и заменив на новые все необходимые части домашнего очага.

Усадьба и вправду была чистой и уютной, хоть и несколько тесной в представлении Луизы и Дайли. Стоит оговориться, что цена на землю в этих местах была непомерно высока. Поэтому слишком много территории купеческой гильдии скупить не удалось. Можно даже сказать, что южная гильдия обзавелась сравнительно немаленьким куском земель.

В суматохе принцесса Луиза уже давно позабыла о своих причудах в вопросе проживания и немедленно направила свою любимую служанку к торговой гильдии дамы Листер, чтобы наладить контакт с ее слугами. Что же касается Лосюэ… Луиза уговорила его остаться, хотя тот и не пытался отказываться. Оставив таинственного гостя при себе, Луиза распорядилась о том, чтобы ему и его слуге был выделен отдельный купеческий дом.

Лосюэ с радостью принимал дары принцессы. Но вскоре он изъявил и свое требование. Заметив библиотеку, находящуюся в распоряжении здешней купеческой гильдии, он пожелал позаимствовать несколько книг.

— Позвольте спросить, а какого рода книги вам нужны?

— Что-нибудь о здешней жизни, все что угодно! Исторические хроники были бы прекрасным вариантом! Я уже изучил шестой по счету свиток, полагаю, у вас есть полная коллекция!

Повелитель нежити держался прекрасно, чем внушал подозрения купцам.

— Неужто это какой-то имперский дворянин? Странный человек…

— Простите, сейчас в наличии нет, но мы уже послали человека и вскоре приобретем то, что вам нужно!

Глава купеческой гильдии спешно удалился. По непонятной причине, он даже не мог понять, мужчина перед ним или женщина, но когда он называл Лосюэ господином, то чувствовал, будто кто-то проникает в его разум и управляет им. Во время обеда Луиза распорядилась пригласить к столу и Лосюэ. Принц нежити с радостью принял приглашение, но, как ни странно, не стал приглашать своего слугу к столу, оставив принца клана драконов запертым в усадьбе. Во время обеда принцессы тщетно пытались выведать как можно больше о том, кто же такой Лосюэ, но несмотря на поразительные знания в истории, музыке, культуре, которые демонстрировал повелитель нежити, им так и не удалось понять, что за собеседника они пригласили к столу. Повелитель нежити предстал перед собеседниками поэтичным рассказчиком и просто душой компании, а его высокие манеры превратили обычное застолье в настоящий праздник.

Особое впечатление на Луизу произвело то, как принимал пищу ее загадочный спутник и гость. Ведь он орудовал ножом и вилкой так, будто вырос в имперском дворце. В какой-то момент Луиза уже сама чувствовала, будто ей есть, чему поучиться у этого человека, который смотрелся как истинный аристократ, буквально сошедший со старинной картины. Женщины, служившие при гильдии, изумлялись и вздыхали, глядя на поведение загадочного человека. Казалось, будь этот человек женщиной, ни одна красавица не затмила его (или её).

После обеда глава гильдии внезапно прервал мирную беседу троицы гостей, сообщив важную новость:

— Самый преданный из доверенных людей Герцога Тюльпана, второй управитель имперской провинции, господин Филипп, намерен навестить нас!

Причина визита Филиппа была вполне ясна: он знал о приезде Дайли и Луизы и представлял Герцога Тюльпана, а также намеревался пригласить принцесс на вечернюю встречу с Герцогом Тюльпаном в его резиденции.

Луиза и Дайли переглянулись друг с другом, после чего Дайли воскликнула:

— Вон тот господин Филипп?

— Тот, что снаружи! — Дайли нахмурилась. — Министр Имперской провинции, обладатель сравнимых с Императором полномочий… как можно заставлять его ждать на улице? Немедленно пригласите его внутрь!

Бросив взгляд на Лосюэ, Дайли хотела пригласить и его, но что-то в ее сердце не позволило ей принять такого решения. Услышав же о прибытии доверенного посланника от Герцога Тюльпана, Лосюэ ярко сверкнул глазами…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 388. Без названия**

Когда Филипп вошел в комнату, его лицо буквально светилось невозмутимым спокойствием. Он провел в северо-западе около трех лет, помогая Двэйну привести это край к благоденствию и процветанию. За это время он из неопытного юнца постепенно превратился во взрослого мудрого мужчину.

Его характер менялся вслед за ним. Теперь его трудно было вывести из его привычного холодного спокойствия. Его глаза больше напомнили озерную гладь воды, пребывающую в тишине и покое.

Когда Филипп вошел в комнату и увидел принцессу Луизу, то, не говоря ни слова, с невозмутимым лицом поклонился ей в знак приветствия. Хотя здесь номинальной хозяйкой была мисс Дайли, однако Филипп своим поклоном выражал также и свое уважение к принцессе, но в то же время как бы скрытно показывал, что осведомлен о том, какое положение она занимает.

Глаза Филиппа как всегда излучали спокойствие, точно глубоководный пруд. Даже когда он затем увидел столь выдающуюся фигуру, как Лосюэ, в его глазах лишь на мгновение вспыхнуло удивление, но очень скоро они вновь приняли прежнее невозмутимое выражение. Конечно, Филипп специально напускал на себя такой вид, однако его манеры действительно были безупречны, и даже многие подчиненные Двэйна считали, что из него бы вышел выдающийся правитель.

— Ваше Высочество… — тихим голосом сказал Филипп.

Хотя Дайли еще не вышла замуж за принца-регента, однако ее положение в качестве жены принца уже прочно закрепилось за ней. Для нее самой такое обращение было слегка непривычным, поэтому он резко перебила его.

— Господин Филипп, прошу Вас, называйте меня мисс Дайли. Я пока еще никакая не принцесса.

— Как Вам угодно, мисс. Уважаемые дамы, — он сперва посмотрел на Дайли, затем его взгляд тут же скользнул в сторону Луизы.

Казалось, он говорил, обращаясь именно к ней.

— По традиции, принятой в городе Лоулань, эти несколько дней в имении герцога проводятся совещания по вопросам бизнеса и различного рода закупок, которые будут производиться в следующем сезоне. Герцог всегда высказывался за мирное решение всех проблем, а потому сегодня вечером он по традиции устраивает большой банкет в своем имении, на котором будут все важные лица провинции Деса, а также представители влиятельных родов со всего материка. Да, я только теперь узнал, что две уважаемые госпожи прибыли в Лоулань. Если они смогут приехать на наш сегодняшний бал, то это было бы просто замечательно.

Закончив свою плавную речь, он посмотрел на Лосюэ:

— А Вы, кажется…

— Это господин Лосюэ. Он приехал с севера… Да, это мой друг.

На этом Луиза призадумалась. Она еще не успела спросить прекрасного юношу о его прошлом, поэтому ей пришлось достаточно туманно представить его Филиппу.

Взглянув на Лосюэ, Филипп больше ничего не спросил, только кивнул. Он в душе был поражен его красотой и восхищен его изящными манерами. К тому же, Луиза — младшая сестра принца-регента, нынешнего правителя Империи, и ее положение в обществе само собой было очень высоким, поэтому в том, что она была знакома с одаренными выходцами из богатых семей, не было ничего удивительного.

— А Герцог Тюльпан примет участие в сегодняшнем банкете? — Дайли знала, что принцесса не посмеет спросить, поэтому решила разузнать об этом вместо нее.

Филипп покачал головой и с сожалением сказал:

— Прошу прощения, но герцог нынче не в Лоулане. Очень сожалею, но хозяин сегодня вечером не появится. Однако, хотя его самого не будет, но вместо него приедет будущая его супруга, Вивиан. Это в принципе одно и то же. Кто же в городе, как впрочем и в провинции, не знает ее теперешнего статуса? Кроме того, сегодня вечером пожалует также и госпожа Лист. Думается, на банкете скучать вам точно не придется.

Сказав это, он слегка похлопал в ладоши, и вслед за этим в комнату вошли люди, одетые в одежду прислуги в имении герцога. Каждый в руках держал по нескольку коробочек всевозможной формы и цветов. Они все были открыты, внутри лежали разные необычные подарки.

— Две госпожи приехали издалека. Торговое сообщество никогда не испытывало недостатка в вещах такого рода, к тому же, столичные вещи роскошные, герцогиня Вивиан беспокоится, что две госпожи не слишком привыкли к нашим местным, северо-восточным яствам и одеждам, поэтому приказала мне любезно преподнести вам эти дары. Разумеется, если госпожи не желают жить здесь, то они свободно могут переехать в замок Герцога Тюльпана.

В это время слуги поставили эти коробка на стол, и дамы увидели, что внутри лежат дорогие платья с мехом, женские благовония высшего сорта, жемчуга с островов Южных морей и многие другое.

Конечно, Вивиан относительно этих подарков никакого распоряжения не давала, это целиком и полностью была идея Филиппа.

— И еще, две госпожи приехали из столицы и вряд ли привезли с собой выходные платья. У нас в имении есть несколько превосходных портных, приглашенных из столицы. Их работой руководят специалисты по дворцовому этикету. Ручаюсь, что госпожи останутся довольны их работой. Я могу послать их к госпожам во второй половине дня, если понадобится.

Филипп посидел еще немного, обмолвился с дамами парой фраз и откланялся. Когда он выходил, то с особенной настороженностью посмотрел на Лосюэ и сказал, специально подчеркивая каждое свое слово:

— Кажется, господин Лосюэ — человек весьма выдающийся. Если у Вас сегодня вечером нет никаких дел, то прошу Вас тоже прибыть на бал. Если Вас это, конечно, не затруднит.

Лосюэ прищурился, отчего в его лице появились нотки женственности, и внезапно сказал:

— Господин Филипп, я слышал, что будущая супруга Герцога Тюльпана — очень талантливый маг, и о ее таланте знают на всем материке. А ее учитель уже покинул этот мир, и это всеми почитаемый мастер Гендальф, самый первый учитель магии в истории.

— Все верно, — Филипп еще более пристально уставился на этого таинственного молодого человека. — Кажется, господин Лосюэ весьма интересуется этой темой.

— Нет, я лишь немного интересуюсь магией, только и всего.

Филипп многозначительно посмотрел на Лосюэ и напрямик спросил:

— В самом деле? Тогда прошу меня простить за мое чрезмерное любопытство, однако же, я позволю себе спросить у Вас Ваше полное имя.

Принцесса Луиза, сидящая рядом с ним, напряглась. Ей еще раньше стало любопытно, кто этот господин, а потому она постоянно спрашивала его об этом, надеясь выпытать у него информацию о его происхождении. Однако, Лосюэ прекрасно владел даром слова и в самой обходительной манере забалтывал двух дам, отвечая на их вопросы весьма туманно. Принцессе Луизе в ее положении было трудно разговаривать с незнакомыми людьми напрямую, поэтому она никогда бы не решилась в лоб задать этот вопрос. Да и вообще, по законам этикета, принятого в Империи, для женщины спрашивать полное имя мужчины крайне неприлично.

К счастью, Филипп мог задавать такие вопросы, сколько ему угодно. Для мужчин таких ограничений не существовало.

— А, мое полное имя? Прошу Вас, называйте меня Лосюэ. У меня нет другого имени, тем более полного. Не стоит беспокоиться, зовите меня Лосюэ, и только. Меня так назвали, потому что когда я родился, начался снежный буран.

Филипп и две госпожи разом остолбенели.

Называть просто Лосюэ?

Неужели он лжет? Все люди, занимающие высокое положение в Империи, носили родовое имя, которое отсылала человека, его слышащего, к богатой истории того или иного клана.

Только простолюдины не имели родовых имен.

Но, глядя на Лосюэ, вовсе не скажешь, что он — выходец из простой семьи, судя по его безупречным манерам и речам.

— А, тогда прошу меня простить за излишнее любопытство, — невозмутимо сказал Филипп. — Я лишь заметил, что, судя по манере Вашей речи, Вы, должно быть, очень важная персона. Глядя на Вашу наружность, я все гадал, из какого древнего клана происходит столь уважаемый гость…

Филипп больше не предпринимал попыток выяснить его происхождение.

Посидев еще немного, он встал и откланялся. Он по-прежнему обращался к принцессе Луизе с наибольшим почтением.

Выйдя из здания торговой палаты, он повернулся и уже собирался уйти, как вдруг резко остановился.

Филипп стоял на прежнем месте. Обернувшись, он окинул взглядом торговую палату и, подозвав слугу, проходившего неподалеку, приказал ему:

— Собери небольшой отряд, заставь их сменить одежду и поставь их охранять эту улицу и ее окрестности. Распорядись установить слежку за всеми, кто будет отсюда выходить. В особенности за мисс Дайли и ее компаньонкой. Ах да… — подумав немного, Филипп добавил. — А еще этот молодой человек с красивым лицом. Собери отдельный отряд и поставь их следить за ним. Пусть ведут себя крайне осторожно!

Выслушав его поручения, слуга уже собирался идти выполнять его, как вдруг Филипп вспомнил что-то еще и снова задержал его:

— Подожди-ка. Ступай в имение герцога и разыщи господина Альфу. Введи его в курс дела. Передай ему, что я поручаю его лично ему. Боюсь, что этот незнакомец — вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд. У нас в подчинении нет сыщиков, которые бы обладали мощными способностями. Боюсь, что в случае чего они не справятся. Пойди и попроси господина Альфу лично распорядиться насчет этого дела. Непременно передай ему все, что я тебе сказал в мельчайших подробностях.

Слуга остолбенел.

— Господин, действительно в этом есть необходимость?

— Еще я заметил, что мисс Дайли в обращении с этим Лосюэ куда как холодна, и между ними нет ни капли взаимоуважения. Если бы он был какой-нибудь лорд из обедневшего рода, то он бы непременно старался подольститься к мисс Дайли. Откуда же у него была бы такая железобетонная уверенность в себе? Я думаю, что этот Лосюэ определенно что-то скрывает. Надо непременно проследить за ним!

Закончив отдавать указания, Филипп еще немного подумал. Теперь ему казалось, что все сделано так, как надо. Он не переставал спрашивать себя, все ли он предусмотрел. Однако, почему то на душе у него по-прежнему было неспокойно.

Улыбка этого господина по имени Лосюэ никак не шла у него из головы.

Филипп заметил, что когда он выходил из Торговой палаты, выражение лица Лосюэ было по-прежнему невозмутимым, а вот в настроении двух дам произошли странные резкие изменения.

Казалось, Лосюэ был одним из тех молодых людей, которые были чрезвычайно одаренными, а потому кланы богатых феодалов часто брали их под свое крыло. Тогда то, что он не может назвать свое полное имя, было вполне объяснимым.

Подумав об этом, он внезапно услышал, как один из слуг буквально влетел в здание, крича на ходу:

— Госпожа.. Госпожа… Приехал еще один гость. Это Богиня Храма Света! Ее Высочество принцесса Луона.

Ее Высочество Богиня пожаловала?

Услышав это, мисс Дайли посмотрела на принцессу Луизу.

Отношения принцессы Луизы и Богини Храма Света были куда как странными. С одной стороны, Богиня была дочерью старшего принца, а Луиза была его младшей сестрой. С другой стороны, хотя они были примерно одного возраста, Богиня по своему положению стояла ниже принцессы, поэтому ей приходилось называть ее «тетушкой».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 389.1. Филипп. Дайли. Лосюэ. (часть 1)**

Вернувшись в имение герцога, Филипп тут же велел позвать портных, обслуживающих хозяев замка, и, лично отдав им надлежащие распоряжения, приказал доставить их к принцессе Луизе, остановившейся в Торговой палате.

В это время Альфа вместе с отрядом своих людей тайно направился к зданию палаты и выставил дозорных. Каждые два часа он посылал гонца докладывать обстановку в имение герцога.

Филипп беспокоился, что за весь день не произошло ничего значительного.

Почему именно сейчас принцессе Луизе вдруг вздумалось пожаловать на северо-запад? Этот вопрос не давал дворецкому покоя, однако, по его собственному мнению, в этом не было ничего необычного.

Ключевым моментом в данном деле было внезапное появление мисс Дайли. Что заставило будущую супругу принца-регента приехать сюда?

Филипп не был простодушным человеком. Ему доложили о том, что мисс Дайли была хорошей подругой принцессы Луизы… Однако, не стоило забывать, что в будущем она станет императрицей, к тому же, она еще и младшая сестра генерала Айэрпая, командующего корпусом Громовой Булавы. Всякий, кто хоть немного разбирался в политике, отлично знал, что этот генерал являлся едва ли не самым заклятым врагом Герцога Тюльпана.

Филипп был одним из лучших учеников Ланьхая. Прежде он занимался глубоким изучением не только политических стратегм, но и искусства управления государством.

Когда карьера Айэрпай подобно комете устремилась резко вверх, Филипп сразу понял, почему принц-регент так поступил.

Баланс. Самое важное для монарха, желающего успешно управлять страной — соблюдение баланса.

Когда все это началось, Филипп, тщательно проанализировав ситуацию, предложил Двэйну план дальнейших действий. Именно перу Филиппа принадлежал военный доклад, порицающий Айэрпая за стремление присвоить себе чужие заслуги.

В тот вечер молодой советник Двэйна Филипп говорил много и развернуто, а его слова ярко демонстрировали всю его проницательность и дальновидность.

— Ваша Светлость Герцог Тюльпан. Ныне Ваше могущество достигло невероятных пределов. Вы теперь почти что князь! Только родственники царского дома могут носить титул великого князя, однако Вы по положению очень близки к нему, и это поистине невероятный успех! По занимаемой Вами должности Вы уже генерал-полковник, а также член научного общества магов, глава отделения института магов, правитель северо-западного боевого участка… Учитывая все это, Вы среди других чиновников занимаете едва ли не наивысшее положение! В Вашем подчинении находится сто тысяч солдат Императорской армии, и что еще более важно, имеете воздушное вооружение, что в нашу эпоху без сомнения является огромным преимуществом! К тому же, Вы также пользуетесь очень мощной поддержкой Роулингов… Подумайте, если бы Вы были императором, то Вам бы хотелось, чтобы в Империи появился столь влиятельный сановник? Да не просто влиятельный, а еще и очень талантливый и являющийся абсолютным авторитетом для многих других? Прежде, когда принц Чэнь только-только пришел в власти, он позволил Вам сосредоточить огромную власть в своих руках для того, чтобы показать другим чиновникам, что его правление откроет новую эпоху в развитии государства, и что у него есть мужество выдвинуть и осуществить новаторские идеи. Этим он одновременно ущемлял всех этих костных стариков, засидевшихся в своих должностных креслах. Однако, теперь его положение, как будущего императора, укрепилось, и в его руках сосредоточены все рычаги власти в Империи. Поэтому, если Ваше могущество продолжит расти, то в государстве может возникнуть ситуация нестабильности. Несмотря на все это, Вы за эти два года продемонстрировали то, на что Вы способны. Ранее, когда Северо-западная армия еще не была полностью разгромлена, я предложил Вам отдать заслугу в поимке Гуаделио другим людям… Однако это вряд ли успокоило принца-регента. Именно поэтому он выдвинул в противовес нам генерала Айэрпая, чтобы впоследствии ограничить Ваше влияние на северо-востоке и в Империи в целом. Полагаю, если не случиться никаких серьезных перемен, то следующие десять лет будут решающего для клана Тюльпанов. Именно они определят, будет наш клан процветать или же придет в упадок, а затем исчезнет без следа.

Сказав это, Филипп отвесил Двэйну глубокий поклон, а затем внезапно рассмеялся. В его голосе прозвучала небывалая доселе беспечность.

— Ваша Светлость, я Ваш самый преданный слуга. Мне бы вовсе не хотелось, чтобы Ваша карьера прервалась так же быстро, как и началась.

Затем Филипп основательно прокомментировал те уязвимые места Двэйна, которые, как ему виделось, могли представлять для него опасность в будущем.

— Во-первых, Ваше положение. Честно говоря, оно у Вас ныне слишком высокое. И хотя это кажется очень хорошим признаком, однако для Вас оно как обоюдоострый меч — опасно для других, но опасно и для Вас! Вы очень молоды. Сейчас в Империи с побороться с Вами может, пожалуй, только старый канцлер Лобустьер. Однако, Вам не следует забывать, что ему уже за семьдесят, а Вам всего лишь семнадцать. Если рассматривать установленный порядок, то Ваша карьера еще может продлиться, по меньшей мере, лет пятьдесят, а Вы уже достигли тех высот, о которых чиновники грезят годами, десятилетиями. Я спрошу Вам напрямую: Ваша Светлость, если Вы в течение следующих десятилетий совершите какой-нибудь подвиг, то чем же прикажете Вас наградить? У вас же все есть. Все, кроме титула императора. Так прикажете принцу-регенту вручить Вам этот титул? Или уж сразу всю Империю Вам отдать? Конечно, об этом не может быть и речи. Принц-регент действительно очень ценит Вас, однако он все-таки будущий император, у него есть свои идеалы и амбиции.

Второе Ваше уязвимое место — это Ваша власть в военных кругах. Если говорить о личной армии клана Тюльпанов, то мы на сегодняшний день имеем около пятидесяти тысяч солдат, и это максимум тех сил, которыми может управлять непосредственно один клан. Хотя численностью наше войско не перешло порог, прописанный в законах Империи, однако сейчас о его боевой силе и могуществе не знает разве что только слепец. Скажу прямо, если сложить вместе имеющиеся у нас боевые отряды и новое, разработанное нами оружие, то наша армия, безусловно, сильнейшая на всем материке и, самое главное, она действительно способна развернуть боевые действия хоть прямо сейчас! Думаю, об охранных корпусах Вам напоминать не стоит. Я помню, как- то раз Вы сказали одну фразу, которая заставила меня еще больше восхищаться Вами. «Только спящий на краю кровати может спать спокойно». Если у принца Чэня под боком сосредоточено такое мощное клановое войско, разве он может спать спокойно?

— Третье Ваше уязвимое место — это Ваше богатство. Тут я невольно должен похвалить Вас. Вы, герцог, самый выдающийся собиратель денег за всю тысячелетнюю историю Империи! Скорость, с которой Вы делаете деньги, просто удивительна! С тех пор, как Вам исполнилось четырнадцать, и до сегодняшнего дня, то есть меньше чем за четыре года, Вы достигли того, что стали обладателем самым крупных финансовых средств в Империи. У Вас есть приобретенная и изобретенная Вами собственность, у Вас есть богатство, привезенное с островов Южных морей. Кажется, за всю историю Империи не найдется человека, который за такой небольшой промежуток времени смог заработать больше, чем Вы. Однако в этом и вся проблема… Если бы у Вас была только армия, то чиновники могли постепенно перекрыть Вам финансирование, и Вы бы остались ни с чем. Однако у Вас не просто есть армия, а есть провиант, есть деньги на то, чтобы добыть провиант… Зная об этом, государь разве может быть спокоен?

Четвертое Ваше слабое место — это Ваши противники. Этот пункт меня беспокоит больше всего. Исстари так повелось, что на политической арене не стоит так бояться своей силы, как отсутствия соперников. Потому что как только не останется людей, по силе ни в чем не уступающих Вашей, так сразу государь начнет тревожиться о том, что Вы слишком сильны. Некогда я подробно изучал государственный переворот, а мой учитель Ланьхай занимался проблемой споров при императорском дворе. Тогда ныне царствующий император Августин Шестой поддержал своего старшего сына, принца Явэна. К сожалению, тогда император еще не был стар, а принц уже стал совсем взрослым, поэтому чтобы не допустить захвата власти старшим сыном, император принял решение поддержать принца Чэня. На самом деле, он вовсе не любил его, а лишь использовал его для того, чтобы у старшего принца был достойный соперник.

Подумайте, разве сейчас на политической арене у Вас есть достойный соперник?

Это то, что меня беспокоит больше всего. Я даже иногда втайне опасаюсь, что если в Империи не появится новый выдающийся политик, способный достойно конкурировать с Вами, то принц-регент начнет всерьез опасаться Вашего могущества. Тогда это уже будут не просто подозрения, а настоящая паника! Ваша Светлость, если такое время действительно настанет, то принц Чэнь непременно найдет способ показать, кто здесь главный, да еще и отнюдь не самым мягким способом.

К счастью, пока у принца-регента нет таких мыслей. Зато он отыскал Вам противника. Такое решение мне кажется весьма разумным, а Вам оно гарантирует безопасность. К тому же, поступок принца Чэня говорит о том, что он по-прежнему очень ценит Вас. Поэтому я призываю Вас не думать, что принц хочет уничтожить Вас. По-моему мнению, неважно, как принц-регент будет поддерживать новичка, для нас главное — хорошо подыграть ему. Он надеется, что между Вами начнется своего рода состязание, вот мы и должны показать состязание. Вот только в этом деле нам нужно взять инициативу в свои руки, так сказать, завладеть обстановкой, чтобы затем ни о чем не беспокоиться.

Такие рассуждения мог высказать только человек, превосходно разбирающийся в политике. В них прослеживалась школа Ланьхая, который воспитал поистине выдающегося ученика. Одновременно с этим молодой Филипп за три года, наконец, стал самым незаурядным советником на всем северо-востоке.

Это была очень выгодная комбинация, и Двэйн по достоинству оценил ее. Но на этом мудрые наставления молодого Филиппа не закончились.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 389.2. Филипп. Дайли. Лосюэ. (часть 2)**

Когда Двэйн согласился последовать его совету, Филипп решил прояснить некоторые детали своего плана.

— Если мы будем действовать в этом направлении, нам не будет угрожать опасность. Однако с этим новоявленным «политическим гением» нам нужно вести себя крайне осторожно! Я должен предупредить Вас, Ваша Светлость. У каждого человека есть свои амбиции: для нас важно, чтобы принц регент относительно Вас был спокоен, а вот для нашего врага… он вряд ли захочет подыгрывать нам. Для него борьба с Вами — не просто обычная борьба. Скорее всего, он рассматривает ее, как решающую схватку за господство на политической арене на протяжении ближайших десяти лет. Похоже, сейчас у Вас есть некоторые преимущества, однако это не значит, что у нашего противника нет никаких шансов победить нас. Как я только что сказал, у каждого есть свои амбиции. Не думаю, что наш противник захочет уступить нам, когда ему представилась отличная возможность побороть нас. Поэтому, я считаю, что мы должны быть крайне осторожными с этим Айэрпаем!

Филипп высказал Двэйну все, о чем он размышлял в тот день, когда война с Северо-западной армии только-только завершилась.

Ныне ситуация развивалась в точности так, как он предполагал.

Единственной неожиданностью для Филиппа стало внезапное появление мисс Дайли.

Когда принц-регент объявил о своей помолвке, ровно через три дня об этом знал каждый житель северо-запада.

Услышав эту новость, Филипп тщательно изучил обстановку в императорском дворце.

Ему все больше казалось, что это событие не принесет Двэйну ничего хорошего.

Клан Айэрпая ясно дал понять, что собирается составить клану Тюльпанов жесткую конкуренцию. Теперь внезапно в их рядах появилась будущая императрица… Глядя на ее красоту и таланты, всякий мог с уверенностью сказать, что в будущем она станет очень сильной фигурой на политической арене.

Такое положение дел таило в себе большую опасность для Двэйна.

Принц-регент всегда был очень независимым человеком, к тому же, брак с Дайли был не более чем политическим ходом, и ни о каких чувствах между ними речи не шло. Все в Империи знали о некоторой сентиментальности принца Чэня, а мисс Дайли была первой красавицей в аристократических кругах юга страны. Многие предполагали, что в будущем принц очень сильно полюбит свою супругу.

Если это случится, то, каким бы независимым принц не был, он не сможет не поддаться на уговоры жены, а ее влияние может представлять для Двэйна очень большую опасность.

Однако, дело было не только в этом. Филипп сделал кое-какие выводы и о еще более далеком будущем.

Будучи учеником Ланьхая, Филипп глубоко проникся взглядами своего учителя на искусство управления государством. Он уже давно тщательно исследовал всю подноготную императорской семьи.

Больше всего его беспокоил вопрос о будущем наследнике престола.

Сейчас принцу Чэню чуть больше двадцати лет. У него был сын, принц Чарли, однако в ближайшем будущем у него могут родиться еще сыновья. Что если младший принц будет более талантлив и заполучит любовь и поддержку своего отца?

Кроме того, нынешняя супруга принца Чэня — вовсе не знатного происхождения, и это вполне объяснимо, ведь когда принц женился в первый раз, он был еще очень молод, и наследным принцем считался старший принц Явэн. Тогда большинство родов стояло именно на его стороне, и никому не было дела до какого-то там принца Чэня. Поэтому принц Чэнь женился на девушке из не очень богатой семьи.

В будущем, если мисс Дайли родит принцу-регенту мальчика, то в борьбе за титул наследного принца Чарли будет явно не хватать поддержки влиятельных кланов.

Мисс Дайли могла не беспокоиться за будущее своих детей, ведь ее клан пользуется большим авторитетом на юге. Теперь Айэрпай стал командующим корпуса, то есть ко всему прочему его клан получил доступ к Императорской армии.

Допустим, что принца-регента не так легко растрогать… Однако не стоит забывать уроки прошлого!

Принцу всего только около двадцати лет. Говорят, его старший сын, принц Чарли — весьма талантливый мальчик. Лет через двадцать, когда ему будет уже тридцать лет, он войдет в возраст, когда мужчина больше всего на свете хочет прославиться своими выдающимися подвигами и заслугами. Тогда принцу Чэню будет около пятидесяти, а это самый лучший, самый продуктивный возраст для монарха.

Возможно, что история императора Августина Шестого повторится вновь: чтобы избежать притязаний старшего сына на престол, принц Чэнь будет вынужден намеренно оказывать поддержку младшему сыну.

Говорят, что принц-регент гораздо умнее своего отца — императора Августина Шестого.

Однако в делах, касающихся престолонаследия, разве не могут случиться неожиданности?

Поэтому в будущем клан Айэрпая непременно станет очень мощным соперником Двэйна.

Конечно же, Филипп досконально изучил историю этого клана и нынешнее положение дел внутри него.

В особенности то, что касалось будущей императрицы, мисс Дайли.

Все полученные им сведения сводились в основном к тому, какая мисс Дайли красивая и замечательная, как она талантлива в различных искусствах и тд, однако, просмотрев собранный материал, Филипп обнаружил одну чрезвычайно интересную деталь.

Все бумаги относительно этой девушки занимали целый ящик письменного стола в комнате Филиппа. Здесь же, вместе с ними хранилось описание нескольких небольших дел, относящихся к недалекому прошлому мисс Дайли, которые Филипп считал особенно важными.

Первое дело касалось катастрофы на юге из-за обильных снегопадов. Тогда группа пострадавших устроила в провинции мятеж. Хотя Империя выделила некоторую сумму на помощь пострадавшим территориям, однако из-за того, что дороги до них были разрушены, деньги и необходимый провиант застрял в пути и не смог прибыть туда в назначенный срок. Начался голод, бунт разгорелся с новой силой, а в это время местная знать активно разворовывала следовавший на пострадавшие территории обоз.

На фоне этих событий мисс Дайли пожертвовала весь свой доход на помощь голодающим, и многие прониклись к ней искренней благодарностью за столь щедрый поступок. Некоторые пострадавшие даже посчитали ее посланницей Богини Света и возвели в культ, восхваляя ее доброту и благодетель.

Когда Филипп прочитал эту историю, губы его расплылись в холодной усмешке.

Пожертвовать ювелирные изделия? Что за шутка! За сколько же она их продала? К тому же, многим было известно, что мисс Дайли больше предпочитает жить «скромной и простой жизнью»? Сколько может выручить «скромная и простая» барышня за свои украшения?

Десять тысяч золотых монет? Или, может, двадцать?

Конечно, пожертвовать столь незначительную сумму было делом весьма легким. Интересно было то, что когда случились снегопады, многие аристократы, повинуясь долгу религиозного человека, пожертвовали на нужды голодающих южан несколько тысяч золотых монет и больше.

Но кто-нибудь хоть раз вспомнил имена этих добрейших людей?

Отнюдь нет! Наоборот, «слава» барышни, пожертвовавшей несколько своих украшений, распространилась по всему материку? И ее авторитет внезапно подскочил до небес!

Сразу возникает вопрос: если «подвиг» мисс Дайли столь незначителен, то почему вести о нем распространились чуть ли не по всей Империи?

Филипп мог поклясться, что тут не обошлось без пропаганды, и кто-то специально распространял слухи об этой девушке, чтобы создать ей соответствующую репутацию.

То есть, она просто-напросто купила себе популярность!

О втором деле заметок было не так много, как о первом. Оно произошло несколько лет назад. Тогда глава рода, к которому принадлежит мисс Дайли, готовился вынести решение, кто же в будущем займет его место. В то время человеком, чей голос был одним из самых весомых на собраниях рода, был вовсе не генерал Айэрпай! Тогда он всего лишь занимал пост помощника командующего местным охранным полком.

Однако тогда мисс Дайли активно выступала в поддержку старшего брата. Она уже тогда стала всеобщей любимицей, и молодежь всегда высказывалась в ее пользу. Только благодаря поддержке мисс Дайли, Айэрпай впоследствии получил поддержку большинства представителей клана и обзавелся обширными связями.

Хотя этот способ, по мнению Филиппа, был весьма незрелый, но, тем не менее, достигнуть такого уровня для пятнадцатилетней девочки было событием весьма выдающимся.

Что это означало?

А это означало, что мисс Дайли была вовсе не так проста, как о ней говорили.

Филипп сделал вывод, что она не только красива, но и расчетлива, ведь она прекрасно знала, как завоевать популярность и как выгодно использовать сложившиеся обстоятельства.

И теперь такая девушка становится будущей императрицей, которая впоследствии сможет оказывать на принца и его окружение соответствующее влияние.

Кроме того, он неожиданно прибыла на северо-запад!

Что она здесь делает?

Неужели просто сопровождает принцессу?

Нет, в столь простое объяснение Филипп, с его опытом, поверить никак не мог.

Нахмурившись, советник погрузился в размышления. Он по нескольку раз пролистал доклады своих подчиненных.

Некоторые из них прислали люди Альфа, караулившие вход в Торговую палату. На первый взгляд казалось, что ничего особенного в их докладных записках не было: лишь информация о том, кто выходил из здания, кто заходил, откуда привезли вещи, куда увезли, кто с кем встретился… В общем, самые обычные дела.

Однако среди всего это была одна новость, на которую Филипп обратил особое внимание.

Один из подчиненных Филиппа обнаружил, что некая служанка мисс Дайли ездила в торговое представительство клана Лист, находящегося в черте города. Вроде бы, ничего необычного, учитывая приятельские отношения принцессы Луизы и госпожи Лист. Казалось бы, что может быть подозрительным в том, чтобы навестить свою подругу на северо-западе?

Однако Филипп обратил внимание, что посланная мисс Дайли служанка после визита в торговое представительство не вернулась в палату, а поехала в еще одно место! В городской храм Богини Света.

Как раз после того, как служанка посетила храм, проживающая там Богиня Света тут же поспешно вышла из храма и направилась прямиком в Торговую палату!

То есть, должно быть, служанка передала Богине какие-то распоряжения, и она тут же поехала навестить принцессу Луизу.

Однако сама принцесса никаких людей к Богине не отправляла. В конце концов, родная мать принца Чэня была родной матерью принцессы Луизы тоже. А отец Богини Света, принц Явэн, погиб от рук принца-регента. Очевидно, что их отношения никак не могли быть хорошими.

Неужели мисс Дайли тайно направила людей упросить Богиню приехать в палату?

Что она, в конце концов, замышляет?

Внезапно лицо Филиппа помрачнело. Молодой советник был уверен в силе своего разума, а потому он попытался связать произошедшие события и все новости, связанные с этими людьми…

В этот миг в его голове неожиданно возникло имя Лосюэ.

— Почему я вдруг вспомнил о нем?… Хотя его происхождение весьма туманно, однако… почему? Почему каждый раз, когда я думаю о нем, у меня появляется ощущение, что что-то здесь не так…

Подумав об этом, Филип внезапно вскочил со стула.

Одна поистине страшная мысль, точно мечом, пронзила его сердце!..

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 390.1. Вопрос, который всех поставил в тупик (часть 1)**

Все приготовления к вечернему банкету были, наконец, завершены.

Старый дворецкий Мадэ был ответственен за основную часть: разработка изысканных блюд, украшение банкетного зала. По его задумке, весь сад был заставлен горшками с золотистыми тюльпанами, как символ блеска и славы клана. Все слуги были одеты в новые, сшитые специально для этого вечера костюмы. В зал были приглашены лучшие музыканты из оркестра, принадлежащие клану, которые исполняли мягкие и мелодичные композиции.

В этот вечер владелец имения, Герцог Тюльпан, не мог прибыть на сие мероприятие, поэтому вместо него, как и подобает настоящей хозяйке, гостей встречала будущая его супруга, госпожа Вивиан.

Однако…

С первых минут всем стало очевидно, что стыдливая, чрезмерно стеснительная, она совсем не подходила на эту роль.

В этот вечер Вивиан надела специально приготовленное для нее белое бальное платье. Оно подчеркивало ее простодушный и честный темперамент, но к сожалению, в отличие от привычной ей магической мантии, вечернее платье с открытыми плечами и спиной совсем не шло ей.

Позади нее стояли две безупречно одетые преподавательницы дворцового этикета, которые то и дело напоминали Вивиан, что, встречая очередного гостя, она обязательно должна осведомиться о его здоровье и поклониться в знак уважения. Однако девушка выглядела так, словно у нее не было ни капли душевных сил, чтобы осуществлять все эти положенные правилам приличия действия. На самом деле, вся ее энергия, как и природные способности, могла воплотиться лишь в магии.

У двух противоположных стен располагалось по одному жаркому растопленному камину, поэтому в зале было светло и уютно. Но Вивиан по-прежнему время от времени теребила оборки и рукава своего платья, дотрагивалась до своих плеч, точно ее пробивал легкий озноб, или кожа в этих местах сильно чесалась.

Стоявшие позади нее преподавательницы отчаянно пытались заставить девушку следить за своими движениями, то и дело покашливая за ее спиной. Столь сильное волнение и беспорядочные движения считались чрезвычайно неприличными в высшем обществе.

Вивиан стояла у входа. На банкет уже пожаловало шесть важных гостей… К счастью, будучи невестой Герцога Тюльпана, она не должна была приветствовать всех и каждого. Внезапно к ней подошел Филипп и сообщил, что вот-вот прибудут две очень именитые дамы, которых Вивиан непременно должна лично поприветствовать, чтобы не потерять лицо.

Девушка почувствовала, как у нее не только чешутся спина и плечи, но и очень сильно болят лодыжки.

Двэйн лично изобрел эти женские кожаные туфли на высоких каблуках, он так и назвал их — «каблуки», посчитав, что такая обувь особенно подчеркнет женское очарование. Вивиан посчастливилось первой надеть их. Действительно, благодаря высокому каблуку тело девушки как бы слегка наклонилось вперед, отчего ее грудь несколько выпятилась, что безусловно добавляло обаяние ее изящному и гибкому телу.

Однако единственным минусом этих туфель было то, что их каблук был уж слишком высок, и Вивиан очень быстро устала на них ходить.

Как раз в этот момент ее ноги заболели с новой силой. Девушка уже несколько раз хотела нагнуться и снять эти чертовы туфли, но замерзшие плечи и спина зачесались с новой силой. Ей казалось, что столь открытая одежда слишком привлекала чужие взгляды, что выходило за рамки приличия. К несчастью, сегодня она была хозяйкой банкета, и взгляды большинства публики само собой были прикованы к ней.

«Больше никогда не одену все это!» — подумала Вивиан, но вспомнила, что когда она впервые надела подобный наряд, глаза Двэйна наполнились нежностью и восхищением.

Она не смогла сдержать сладостной улыбки и про себя добавила:

«Если непременно нужно будет надеть, то пусть только он смотрит…»

Кивнуть головой. Слегка улыбнуться. Какой-то окостенелой улыбкой. Шею держать изящно изогнутой, точно у лебедя… Все эти церемониальные движения казались Вивиан еще более сложными, чем самые туманные и непонятные магические заклинания.

«Лучше бы я сто раз вызвала раскаты грома или сто раз переписала «Свод заклинаний среднего уровня».

Неподалеку от нее расхаживали два торговых представителя некого не местного аристократического клана, которые имели некоторую власть в провинции. Они надеялись расположить к себе будущую супругу Герцога Тюльпана, однако их галдеж ужасно раздражал Вивиан, хотя на ее лице по-прежнему сохранялась легкая улыбка.

«Эх… Эти двое хотят снискать мое расположение и стараются всеми способами выяснить мои предпочтения… Неужели хотят сделать подарок? Ах, я предпочитаю, чтобы вы сейчас же исчезли с моих глаз!»

Однако ради Двэйна она твердо решилась играть роль хорошей хозяйки до конца. Собравшись с силами, она изо всех сил старалась выполнять свои обязанности будущей супруги герцога.

«Да, ради Двэйна я должна показать себя хорошей супругой!»

В этот момент снаружи донеслись звуки оркестра, означающие прибытие последних почетных гостей.

Вивиан глубоко вздохнула и сделала знак стоящим рядом преподавательницам. Когда дверь зала распахнулась, девушка, наконец, увидела цель своего ожидания.

А… Почему трое? Разве их не должно быть двое?

Впереди всех шла будущая супруга принца-регента, и, возможно, даже будущая императрица — мисс Дайли. Эта известная южная красавица была одета в платье цвета морской волны и точно сапфир ослепляла восторженные глаза зрителей. Ее ясные глаза мерцали, словно драгоценные камни.

Как только вся процессия вошла в зал, взор мисс Дайли остановился на Вивиан.

— Это и есть будущая супруга Герцога Тюльпана? Волшебница Вивиан?

По сравнению с другими, мрачными и эксцентричными магами, девушка выглядела неожиданно приветливо. И хотя в ее манерах чувствовалась некоторая скованность, когда она вежливо кланялась, ее движения были несколько неестественными, однако ее чистый невинный облик приковывал внимание толпы. Неудивительно, что она сумела так легко завоевать любовь герцога.

Разве волшебнице не полагается носить острый колпак, как у колдуньи?

Смерив Вивиан презрительным взглядом, мисс Дайли посмотрела на нее в упор, что было очень невежливо.

Шедшие позади нее гости, казалось, тоже забыли всякие правила приличия.

Принцесса Луиза была одета в белоснежное вечернее платье. Увидев Вивиан, она буквально остолбенела.

В ее голове разом тут же возникла мысль: неужели из-за этой девушки Двэйн отказался жениться на ней?

Безусловно, наряд принцессы вместе с подобранными со вкусом украшениями смотрелся великолепно и роскошно. На голове ее мерцала корона с драгоценными камнями, какие обычно носили все принцессы. Изначально предполагалось, что она прибудет на северо-запад инкогнито, однако, когда она услышала о бале, то в ней проснулась так свойственная женщинам сравнительная психология, и она, несмотря ни на что, все же решилась одеть корону.

Однако, увидев Вивиан, принцесса Луиза тут же пожалела о своем решении.

Эта девочка не вызывала в ней ничего, кроме жалости. И все же, она была прелестна, ее щеки горели живым румянцем, точно она боялась или стыдилась чего. Она казалось чистой, словно новорожденный олененок. Черты ее лица были идеальными, даже самый придирчивый критик не смог бы отыскать в нем даже маленького изъяна. Она была точно совершенный цветок.

Принцесса тут же пожалела о своем выборе наряда. Цвет ее платья был в точности такой же, как у ее соперницы. Подойдя к Вивиан, Луиза тут же принялась ругать себя за то, что опустилась до того, что оделась так же безвкусно, как эта дамочка.

Ей даже показалось, что драгоценные украшения на ее шее и руках стали тяжелее кандалов и выглядели так же грубо и вульгарно.

Будущая жена герцога была скромна, точно кварцевый камень, искусно вырезанный рукой опытного мастера… Что за ожерелье блестит у нее на шее? Всего лишь простая цепочка с какими-то камнями, которые и драгоценными то не назовешь…

Но если принцесса Луиза была поражена только потому, что в ней взыграла женская зависть, то причины удивления сопровождающего ее Лосюэ, который в этот вечер должен был стать ее кавалером на балу, были намного глубже.

Король Эльфов стоял рядом с Луизой и казался по-прежнему невозмутимым. Его рука все так же легонько поддерживала руку принцессы, однако его взгляд был всецело устремлен на Вивиан, и в нем сквозили нотки разочарования.

Он словно увидел то, что, по его мнению, невозможно было увидеть в такой обстановке, и все же эта вещь была прямо перед ним. Лосюэ смерил Вивиан подозрительным взглядом. Его взор остановился на украшении на ее изящной шейке.

Эти камни… Неужели это…

…пятицветные кристаллы?

Ведь они могли накапливать в себе огромное количество мощной энергии! Неужели это действительно те камни, которые считались уникальными в мире магов? Как так получилось, что столь ценная вещь вот так просто висит на шее этой девушки?

На том участке земли, где обитали преступные народы, природных богатств очень мало, в особенности полезных ископаемых и драгоценных камней и металлов. Они вынуждены использовать экономно даже железную руду, поэтому у солдат их огромной армии не было ни самого простейшего оружия, ни доспех. Когда войско преступных племен захватило подступы к Святой горе, они выкопали в ней тоннели, чтобы добыть полезные ископаемые, и начали производство вооружения и экипировки.

Разумеется, никаких магических кристаллов в тех краях не могло быть и речи. Лишь только Король Эльфов, знаменитый своими способностями в магии, имел право носить такого рода предметы, и то только потому, что он достиг определенного уровня мастерства в этом деле.

А люди… Неужели они могут вот так просто носить большие куски пятицветного камня у себя на шее?

Кроме этого, было еще кое-что, что привело Лосюэ в чрезвычайное волнение, которое внезапно возникло в его душе, и он оказался не в состоянии тут же подавить его… Нет, это было не просто волнение, в нем скрывались и другие чувства.

Атмосфера в банкетном зале становилось все более напряженной.

Двух преподавательниц этикета прошиб холодный пот. Они уже замаялись нашептывать Вивиан, чтобы она перестала пялиться на тех двух гостей, что вошли следом за принцессой Луизой. Однако девушка, забыв правила приличия, с выпученными глазами глядела на них.

И все же можно понять, что чувствовала Вивиан в этот момент.

На самом деле, она вовсе не забыла об этикете, проблема была в другом…

Филипп говорил ей, что сегодня вечером на банкет пожалуют две особенные гости, одна из них — будущая супруга принца-регента мисс Дайли, а другая — его младшая сестра принцесса Луиза.

Однако проблема заключалась в другом… Мисс Дайли Вивиан узнала сразу по ее необыкновенно голубым глазам.

Но вот…

Кто же из тех двоих, что шли позади нее, принцесса Луиза?

Не стоит удивляться замешательству Вивиан.

В этот вечер многие из присутствовавших, завидев прекрасного и безупречно одетого Лосюэ, подумали, что перед ними очаровательная молодая девушка.

Лосюэ был не просто красив, он был идеален, и его внешности могла позавидовать любая девушка. Король Эльфов от природы обладал утонченными чертами лица, от него всегда веяло таинственностью и в то же время роскошностью и импозантностью. Его красота очаровывала с первого взгляда. Кроме того, его одежда была столь изысканной, что действительно нельзя было определить наверняка, мужчина это или женщина.

На нем было длинный халат с поясом, подчеркивающим его изящную, гибкую талию. Полы халата расширялись книзу, что делало его похожим на пышное женское платье, и это впечатление еще более усиливалось, благодаря великолепным узорам на ткани, которые придавали его образу мягкие нежные черты.

Увидев Лосюэ впервые, Вивиан была уверена, что перед ней женщина.

Кто же из этих двоих принцесса Луиза? Кого из них приветствовать?

Стоящие позади нее преподавательницы остолбенели… Их больше поразило не то, что Вивиан забыла поприветствовать гостей (она уже давно отвыкла от всяких церемоний, а потому ее забывчивость казалась вполне естественной), а то, что даже принцесса Луиза выглядела слегка растерянной. Ведь она все детство провела во дворце, и ее воспитывали очень строго.

К счастью, очень скоро к ним на выручку поспешили другие гости.

— А, Луиза! Дорогая Луиза! Когда я услышала, что ты тоже будешь на банкете, я была просто поражена!

К ним медленной походкой приближалась госпожа Лист, улыбаясь своей коронной очаровательной улыбкой. Подойдя к Луизе, она мягко взяла ее руку, и красивое лицо этой женщины расплылось в самой ласковой и приветливой улыбке. На ней было одето темно-лиловое вечернее платье, подчеркивающее ее статную фигуру.

Госпожа Лист вовремя пришла на помощь, и Вивиан вздохнула с облегчением и вежливо поклонилась принцессе. В то же время она с благодарностью посмотрела на женщину.

— Милая Лани! Я так давно не видела тебя! В последний раз мы виделись два с половиной года назад, на севере, в твоей усадьбе. Тогда мы упражнялись в верховой езде, помнишь? — вдохновенно ответила Луиза.

Заметив Вивиан, она сдержанно улыбнулась и поклонилась в ответ.

— Мисс Вивиан, не нужно утруждать себя излишним церемониалом. Вы — будущая супруга Герцога Тюльпана. У Вас даже официально уже есть титул, поэтому не стоит любезностей.

Выражение лица госпожи Лист оставалось невозмутимым, но ее взгляд украдкой скользнул в сторону Вивиан. Заметив ее признательный взгляд, она слегка улыбнулась.

Однако ее хорошее настроение исчезло так же быстро, как и возникло.

Король Эльфов Лосюэ, почувствовав сильное волнение Вивиан, мягко посмотрел на нее, чтобы успокоить ее. Но когда госпожа Лист подошла к ним, настала очередь Лосюэ испытывать крайнее волнение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 390.2. Вопрос, который всех поставил в тупик (часть 2)**

Он с плохо скрываемой ненавистью уставился на нее. Глаза буквально горели огнем, дыхание стало сбивчивым и беспокойным.

Госпожа Лист привыкла, что ее красота привлекала к себе мужское внимание. Однако в этот раз она смутно уловила некий странный блеск в его глазах. Существо, стоящее рядом с принцессой Луизой (простим ей ее ошибку, ведь даже сообразительная госпожа Лист далеко не сразу смогла определить пол Лосюэ), смотрело не нее не так, как обычно смотрят на нее мужчины, польстившиеся на ее красоту и воспылавшие к ней тайной страстью. В этом взгляде также не было зависти, которую обычно испытывают женщины, глядя на ее очаровательное лицо…

То, что таилось в этом взоре, крайне удивляло госпожу Лист… Она чувствовала, что этот человек как будто крайне возмущен ее появлением.

Эти глаза внешне казались спокойными, но они точно видели ее насквозь, проникая в самые сокровенные уголки ее души. Что это были за глаза!

Госпожа Лист отлично владела собой, хотя ее сердце сжалось от страха. Она лишь слегка вздохнула и улыбнулась:

— Дорогая Луиза, твой спутник, кажется…

— А, это господин Лосюэ, он прибыл с севера, однако все еще не поведал нам о своем происхождении. А мне, признаться, так любопытно!

Этой легкой, казалось бы, ничего не значащей фразой принцесса Луиза передала госпоже Лист важную информацию о том, что то, откуда взялся этот Лосюэ, ей доподлинно не известно.

К тому времени Лосюэ окончательно совладал с собой, вернув себе свое прежнее невозмутимое спокойствие. Он слегка вздохнул и улыбнулся Вивиан своей очаровательной улыбкой, напоминавшей свежераспустившийся цветок. Кивнув ей в знак приветствия, он мягко сказал:

— Любезная хозяйка, надеюсь, я не оскорбил Вас своим столь бесцеремонным появлением на Вашем банкете.

Его бархатный, мелодичный голос точно гипнотизировал девушку. Она разом вспомнила об этикете и, поклонившись, вежливо улыбнулась ему в ответ. Ее губы слегка дрожали.

— Это большая честь для меня видеть Вас здесь.

Вивиан волновалась чрезвычайно, но, повинуясь наставлениям преподавательниц, поспешно повернулась, жестом приглашая дорогих гостей войти в зал.

Лосюэ взял принцессу под руку и повел ее в толпу, минуя госпожу Лист.

Он едва заметно вздохнул, и ниточка чистой, эльфийской, магической силы потихоньку обволокла его дыхание и влетела в ее ухо.

Его голос звучал по-прежнему мягко, но в нем чувствовалась некая холодность. Больше всего госпожу Лист поразило то, что этот очаровательный молодой человек Лосюэ говорит вовсе не на материковом диалекте.

«#@#￥￥￥￥￥~~~~~~»

Когда эта короткая фраза достигла ее ушей, она сперва остолбенела. В следующее мгновение на ее лице отразился неподдельный страх!

— Никто не должен узнать об этом… полуэльф! — ледяной голос Лосюэ снова раздался рядом с ней.

Госпожу Лист пробила легкая дрожь. Она тут же опустила голову, чтобы никто не заметил необычайной бледности ее лица.

Программа вечера была спланирована замечательно, но, несмотря на это, Вивиан было ужасно тоскливо. К счастью, ее неотступно сопровождали принцесса Луиза и мисс Дайли, а потому больше никто из гостей не смел навязывать ей свою компанию. Очень скоро многие узнали во вновь прибывшей даме младшую сестру принца-регента, и внимание публики мгновенно переключилось на нее. Вивиан, наконец, получила возможность отойти в сторону и отдохнуть.

Девушка внезапно осознала, что госпожа Лист куда-то пропала. Она хотела еще раз поблагодарить женщину за то, что та вовремя пришла ей на помощь. Однако, окинув взором всех собравшихся, Вивиан обнаружила, что госпожа Лист не в зале.

Мисс Дайли стояла рядом с принцессой. Их окружила группа гостей, желавших понравиться столь влиятельным особам.

— Должно быть, Вы очень устали, — раздался рядом с ней мягкий мелодичный голос.

Вивиан обернулась и увидела, что за ее спиной стоит Лосюэ. Когда он успел так незаметно подкрасться к ней? Если бы он не окликнул ее, она даже не заметила бы его присутствие.

— А… Да нет, пока в порядке, — как можно более вежливо ответила Вивиан.

Черты лица Лосюэ вблизи казались еще более нежными. Его глаза спокойно смотрели на девушку, мерцая, точно драгоценные камни. Он смотрел прямо на нее, но старался как можно меньше смутить ее.

— Вы — самая красивая девушка из тех, что я когда-либо видел, — мягко улыбаясь, тихо сказал Лосюэ. — Уважаемая госпожа! Не могли бы Вы оказать мне, как почетному гостю, одну маленькую услугу?

— Какую? — удивилась Вивиан.

— По правде сказать, мне ужасно скучно находиться здесь, — улыбка Лосюэ оказалась как раз кстати, его голос звучал как то неестественно смиренно. — Как мне кажется, Вам тоже не очень нравится вся эта суета.

Вивиан была втайне очень благодарна этому незнакомцу, однако совершенно не знала, что ему ответить. Она лишь вежливо улыбнулась ему.

— Очень хорошо. Я слышал, что этот город построили всего за каких-нибудь три месяца. А этот замок — просто чудо из чудес. Не могли бы Вы устроить для меня небольшую экскурсию? — Лосюэ незаметно подмигнул ей, а затем понизив голос, добавил. — Все равно Ваши гости ближайшие часа полтора будут слишком заняты, чтобы заметить Ваше отсутствие. Мы лишь немного пройдемся. Вот увидите, Вас никто не хватится.

Вививан не очень понравилась эта затея, однако она вспомнила, как преподавательницы этикета не далее как сегодня учили ее, что нужно стараться удовлетворять требования гостей, если они не противоречат правилам приличия.

Должно быть, в том, чтобы показать уважаемому гостю свой дом, не было ничего выходящего за рамки приличия.

Вивиан коротко кивнула. Лосюэ слегка улыбнулся, а затем жестом указал на ближайшую от них дверь, приглашая девушку проследовать первой. Вивиан кивнула.

Они потихоньку вышли из зала. Лишь немногие заметили их отсутствие, да и не придали этому никакого значения. Как только они оказались за дверью, Лосюэ с облегчением вздохнул.

— Ах, людская жизнь так скучна и тягостна! Неужели аристократы всегда так развлекаются?

— А? — растерялась Вивиан.

Лосюэ вскинул брови.

— Я слышал, что Герцог Тюльпан происходит из семьи военных, и о подвигах его предков знает вся Империя! Думается, в этом замке непременно должна быть специальная комната, где производится вооружение. Не могли бы Вы показать мне ее?

Вивиан остолбенела.

— Вооружение?

Неужели такое утонченное и очаровательное существо может интересоваться столь грубыми вещами?

Однако радость гостя — честь для хозяина. Вивиан взяла всю свою волю в кулак и вместе с Лосюэ покинула банкетный зал. Они прошли через весь замок, пока не достигли небольшой дверцы, ведущей в боковые комнаты.

Слегка приоткрыв ее, Вивиан тихо сказала:

— В этом замке есть только одна комната, где производят оружие. Честно говоря, Двэйн, он… не слишком любит военщину. Поэтому… у него нет никакого сколько-нибудь ценного оружия.

Пространство комнаты было огромно. Посредине стоял высокий металлический шкаф с полочками, и на одной из них покоилось великолепное длинное копье. От него во все стороны расходилось бледно-черное сияние, оно было изготовленное из высококачественного железа.

Очевидно, что это была подделка, внешне очень похожая на легендарное кавалеристское «копье Лонцзинуса». Удивительно, но эта копия точь-в-точь походила на свой прототип.

Многие аристократы любили коллекционировать редкое оружие, и почти у каждого из них на стене висел подобный образец, так что ничего необычного в этом копье не было.

Однако, когда Лосюэ увидел его, в его глазах вспыхнул странный блеск.

Он медленно подошел к шкафу и, протянув руку, бережно погладил копье. Его тонкие пальцы касались его поверхности также мягко, точно он в этот момент играл на цине.

Прошло довольно много времени, прежде чем Лосюэ испустил длинный вздох:

— Копье Лонцзинуса… Согласно легендам, на земле не существует более сильного оружия, чем оно… Поистине удивительная вещь… Много лет назад, во время войны богов, Богиня была самой сильной, самой честной святой воительницей. Именно с помощью этого копья она одолела всех своих врагов, и оно пропиталось священной кровью других божеств… По крайней мере, так говорят легенды.

Вивиан прищурилась. Голос Лосюэ был очень тихим, точно он разговаривал сам с собой. Девушка едва могла различить то, что он нашептывал себе под нос.

В этот миг Лосюэ точно очнулся ото сна. Она тут же одернул руку и, обернувшись, огляделся по сторонам.

В торговых лавках, распространенных по всей Империи, Двэйн для увеличения дохода своего клана часто продавал образцы высококачественного оружия; само собой, в его коллекции было немало превосходных экземпляров. Вот только красота этих вещей намного превышала их полезность, то есть, все они были очень красивыми, но чрезвычайно хрупкими. Например, все эти доспехи были украшены причудливыми рисунками, но они едва ли могли защитить воина от ударов неприятельского копья.

Однако оружие такого вида пришлось эльфу по вкусу. Увидев различные причудливо расписанные образцы, он так заинтересовался ими, что даже принялся высказывать свое мнения насчет каждого из них, выявляя достоинства и недостатки. И он далеко не всегда оценивал их с точки зрения практического назначения. Скорее, они для него были как произведения искусства.

— Вот у этого глубина гравировки явно недостаточна, вот если бы чуть-чуть поглубже, то результат был бы…

Посмотрев несколько коллекционных экземпляров, Лосюэ обратил внимание на один длинный меч, лежавший на средней полке шкафа, стоявшего возле стены.

Это был самый большой и высокий шкаф в комнате. С двух его сторон стояло по одному щиту, отлитому из чистого золота. На них было выгравировано изображение огненного тюльпана.

Среди всех этих расписных, даже несколько аляповатых, но очень красивых видов вооружения, меч, приглянувшийся Лосюэ, выглядел более чем обычно.

Ножны меча были выполнены из высокосортного металла, обтянутого превосходной шкурой какого-то дикого зверя. Казалось, он был сделал много лет назад, возможно, даже в предыдущую эпоху: на его поверхности виднелись царапины, и даже шкура, за которой, по всей видимости, все эти годы тщательно ухаживали, несколько потускнела и свалялась.

Узоры на рукоятке располагались таким образом, чтобы воину удобнее было держать меч в руке, и он не скользил в его ладони…

Похоже, это был не просто коллекционный меч, а настоящее боевое оружие… Странно, что среди всего этого расписного вооружения, лишь один меч можно было использовать в сражении, и, как ни удивительно, он один не был украшен.

Это был всего лишь обыкновенный боевой меч и ничего больше.

Лосюэ стало любопытно. Он не выдержал и, протянув руку, легонько провел пальцем по поверхности меча. У него даже возникла идея снять его с полки и внимательно рассмотреть, есть ли в нем что-то особенное. Ведь были же причины, по которой именно этот меч поместили на самое видное, самое главное место?

Он уже потянулся за мечом, как вдруг…

Сзади него раздался спокойный равнодушный голос.

— Прошу прощения, я не разрешаю Вам трогать этот меч.

Человек, сказавший это, медленно приближался к эльфу.

Услышав этот голос, Вивиан совершенно успокоилась, и в ее глазах заплясали искорки неподдельной радости. Она тут же повернулась и, удивленно уставившись на вошедшего, воскликнула.

— А, Двэйн! Ты… ты разве уже вернулся?

— Да. Я вернулся, — казалось, за невозмутимой улыбкой юноши таилась усталость.

Двэйн подошел к Вивиан и обнял ее, а затем пристально посмотрел на Лосюэ.

В этот момент в его глазах точно плескался бездонный океан — в них не было ничего, кроме холодного спокойствия.

Они некоторое время смотрели друг другу в глаза.

— Добрый вечер. Вы, должно быть, Герцог Тюльпан. Мое имя Лосюэ, — медленно проговорил эльф.

— Ага… Перед тем как я вошел, слуга уже сообщил мне Ваше имя, любезный гость, — кивнул Двэйн и неожиданно задал ему прямой вопрос.

— Ах, да, простите меня за мое любопытство… — Двэйн почесал затылок и рассмеялся. — Это… Я немного в замешательстве… Простите, Вы женщина или мужчина?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 391. Первый бой**

Нельзя не сказать, что вопрос Двэйна, заданный в столь непринужденной манере, даже холоднокровного Лосюэ поверг в глубокий шок.

Ведь спрашивать такое было крайне неприлично.

Пока Лосюэ пребывал в остолбенении, Двэйн, не став ждать его ответа, тут же громко рассмеялся:

— Не обращайте внимание! Это шутка.

Двэйн подошел к Лосюэ и молча загородил собой шкаф с оружием.

Весело улыбаясь, он сказал:

— Этот меч вовсе не обладает какими-либо сверхъестественными свойствами. Что касается качества, то сделан он из обычной стали. Почему я поместил его сюда? Да просто на память…. Этот меч принадлежал моему покойному отцу. Когда он был командующим и возглавлял войска Императорской армии, то всегда, в любые походы носил его с собой. Так что это настоящий генеральский меч. Мне он дорог, а вот другим покажется просто обычным мечом.

Подумав немного, Двэйн снова рассмеялся.

— Вот только изначально я хотел повесить его на стену в своей комнате. Ведь оно участвовало во многих исторических сражениях! Но потом я подумал, что, должно быть, ему станет скучно одиноко болтаться на стене, поэтому я поместил его здесь, вместе с остальными коллекционными экземплярами.

Говоря это, Двэйн бережно взял меч в руки и медленно вытащил его из ножен. Его гладко отполированная поверхность засверкала холодным светом.

Однако было очевидно, что хотя за мечом очень тщательно ухаживали, но едва ли можно было назвать острым. На его лезвии кое-где были видны вмятины. Да, это действительно был генеральский меч, прошедший со своим хозяином не одну войну.

Вивиан закусила губу, а затем извиняющимся тоном сказала:

— А… Двэйн. Я… Я не знала, что он так важен для тебя. А еще и привела сюда господина Лосюэ.

Двэйн рассмеялся и положил меч на прежнее место. Повернувшись к своей невесте, он мягко сказал:

— Ничего страшного. Ты здешняя хозяйка. Все в замке принадлежит мне, а значит и тебе тоже.

К Лосюэ уже вернулась его обычное спокойствие. И хотя своим нелепым вопросом Двэйн порядком рассердил его, но все же эльф постарался не выдать своего гнева и, успокоившись, смерил мага пристальным взглядом… И этого человека он считал своим самым сильным потенциальным врагом.

На губах Двэйна по-прежнему играла легкая улыбка, однако Лосюэ сразу понял, что Двэйн сильно измотан. Его взгляд был рассеянным, а одежда — запылена, как после дальнего путешествия. На его сапогах виднелись следы засохшей глины.

Похоже, Герцог Тюльпан в спешке вернулся откуда-то издалека.

Подумав немного, Лосюэ величественно сказал:

— Прошу прощения. Откуда же мне было знать, что эта вещь некогда принадлежала Вашему отцу?

Сказав это, Король Эльфов потихоньку отступил на один шаг назад.

Двэйн легонько похлопал Вивиан по плечу и тихим голосом сказал:

— Давай-ка я покажу господину Лосюэ мою коллекцию… А ты принеси нам, пожалуйста, что-нибудь выпить. Хе-хе, не стоит быть неучтивым по отношению к нашему дорогому гостю, моя госпожа.

Вивиан покраснела и с обожанием посмотрела на Двэйна. На самом деле, она и подумать не могла, что он вернется так скоро. Девушка коротко кивнула, но по-прежнему не решалась выйти из комнаты.

Когда ее силуэт наконец исчез за дверью, нежный блеск в глазах Двэйна тут же исчез, и его лицо приняло свое прежнее невозмутимо спокойное выражение. Он обернулся и посмотрел на Лосюэ.

Они пристально смотрели друг на друга. Прошло довольно много времени прежде, чем Двэйн вскинул брови и тихо сказал:

— Господин Лосюэ прибыл издалека. Должно быть, Вы очень устали с дороги.

Губы эльфа расплылись в легкой усмешке.

— Нет, я не устал. Я, признаться, натура весьма любопытная, а потому в дороге ко всему увиденному и услышанному у меня возникал неподдельный интерес.

Двэйн расхохотался, а потом, заложив руки за спину, неожиданно серьезно сказал:

— Как это не устали? Это богом забытое Ледяное поле, магический барьер… Мимо всего этого так просто не проедешь. Некогда я тоже проходил сквозь этот магический барьер. Признаться, тогда мне было ох как нелегко!

Красивые глаза Лосюэ метали молнии.

— А, похоже, Герцог Тюльпан отлично осведомлен, откуда я приехал?

Двэйн утвердительно кивнул и процедил:

— Старший принц драконов перед своей смертью поведал мне все, что случилось возле Святой горы… Мне только любопытно, уважаемый Король Эльфов, зачем Вы прибыли на материк? Неужели преступным народам не хватает рабочих рук, и они не нашли никого другого, кто мог бы стать разведчиком? Поэтому Вы собственной персоной прибыли сюда?

Лосюэ громко рассмеялся.

Они снова пристально поглядели друг на друга. Очевидно, что они были злейшими врагами, однако оба улыбались так, словно встретили старого друга.

— Вовсе нет… Мне только очень любопытно, как живут люди. Только и всего.

Король эльфов поднял руку и дотронулся запястьем до своего носа.

Посмотрев на белоснежное запястье Лосюэ, Двэйн увидел вившуюся вокруг него серебряную нить… В свою очередь Лосюэ увидел в глазах Двэйна изумрудный блеск.

Это было лишь мимолетное мерцание, которое тут же исчезло. Слегка улыбнувшись, Двэйн сказал:

— Эта серебряная нить, должно быть, Ваше оружие? Именно этим ты победил старейшину драконьего племени?

Лосюэ усмехнулся и спрятал руку под рукавом своего длинного халата.

— Это священное оружие эльфийского племени. Должно быть, Герцог Тюльпан никогда о нем не слышал.

Подумав немного, Лосюэ стал медленно прохаживаться по комнате. Когда он подошел к центральному шкафу, в котором покоилось копье Лонцзинуса, то, на мгновение заколебавшись, вытянул руку и нежно погладил его.

— Герцог Тюльпан, раз Вы уже знаете, кто я такой, то что намереваетесь предпринять? Оставите меня здесь?

Услышав это, Двэйн рассмеялся. Его смех показался Лосюэ весьма странным.

— На самом деле, у меня была такая мысль, — честно признался маг.

Внезапно Двэйн вплотную приблизился к Королю Эльфов. Их разделяла только полка с копьем.

— Я сегодня спешно приехал в замок, чтобы попрощаться с моей женой, ведь изначально я собирался отправиться в дальнее путешествие. Однако внезапно мне сообщили, что и Вы изволили посетить мое имение. С того момента, как я вошел сюда, и вплоть до этой минуты я действительно планировал оставить Вас здесь, и даже придумал больше десяти способов, как мне это осуществить. Вот только, жаль что…

На этом месте Двэйн пожал плечами и с горечью в голосе сказал:

— Я обнаружил, что все это слишком трудно осуществить. По крайней мере, я вовсе не считаю, что могу так просто справиться с тем, кто победил старейшину племени драконов.

— Ха-ха-ха…

Лосюэ громко смеялся. Наконец, глядя на Двэйна, эльф простодушно отвесил поклон.

— Вы слишком вежливы, Герцог Тюльпан. Я сразу отметил, что Вы очень упорно совершенствуете свои магические силы. Похоже, Ваша энергия уже достигла того предела, который могут достигнуть маги из мира людей.

Говоря это, Король эльфов поднял палец вверх и дотронулся им до древка копья.

Раздалось тихое гудение и тут же смолкло.

Как только Лосюэ коснулся копья, от него тут же пошли слабые звуковые волны, которые можно было видеть невооруженным глазом. Они, волна за волной, появлялись в пространстве вокруг шкафа, а затем медленно разлетались в разные стороны.

Когда этот звук достиг слуха Двэйна, ему вдруг стало дурно. Он почувствовал, как в его голове как будто что-то оглушительно зазвенело. Его ужасно затошнило.

Двэйн глубоко вздохнул. Проверив, что он крепко стоит на ногах, маг сосредоточил свой взгляд на эльфа и, медленно вскинув руку, раскрыл ладонь. Затем он с силой придавил его к полке.

Раздался грохот.

Когда Лосюэ слегка дотронулся до копья, внешне с ним не произошло никаких изменений, но внутри него тут же стали распространяться крошечные волны, которые невозможно было увидеть, и они резко и интенсивно сотрясали копье.

Двэйн почувствовал, как ту ладонь, которое прижимало копье, пронзила острая боль. Сила, которая бушевала внутри копья, вмиг распространилась по его руке вплоть до плеча.

Разумеется, эта энергия была магической. Колебательные волны, точно маленькие острые пилочки, пилили древко копья изнутри. У Двэйна было ощущение, что его впихнули внутрь большого часового механизма, а вдобавок снаружи кто-то отчаянно добит молотком по его корпусу.

В этот миг все душевные силы Двэйна разом устремились наружу, а в сознании слой за слоем стал возникать барьер, который изо всех сил сопротивлялся давлению магической энергии, исходившей от копья.

Побледневшее лицо Двэйна стало потихоньку розоветь. Под его неослабевающим нажимом колебания начали понемногу утихать, пока не исчезли совсем.

Гудение, распространившееся по комнате в тот миг, когда Лосюэ коснулся копья, тоже постепенно исчезло.

— Хорошая работа, — похвалил Двэйна Король Эльфов.

Все это эльф проделал так легко, словно мимоходом поставил свою роспись на рождественской открытке. Он лишь хотел разузнать, насколько силен его противник, поэтому не стал особо напрягаться. Однако его сила намного превосходила силу мага святого уровня. Если бы с энергией, заключенной в копье, столкнулся простой смертный, то бесчисленное множество колебательных волн вмиг поглотили бы его сознание, и его душевные силы были бы разорваны, и он бы просто-напросто сошел с ума.

Даже могущественный маг, известный своей необыкновенной силой, принял бы на себя такой удар, то и он бы в скором времени навсегда утратил способность здраво мыслить.

Посмотрев на Двэйна, Король Эльфов вмиг понял, что Двэйн немного устал, и справиться с его магией ему было несколько трудновато. Его лицо из бледно-розового стало красным, рука, удерживающая копье, слегка дрожала, костяшки пальцев побелели.

Однако глаза Двэйна были полны решимостью. У него ни на миг не возникало мысли сдаться.

Уже одно только это взывало в эльфе восхищение.

В конце концов, эльфы жили очень долго, и их талант к магии был общепризнанным. А сопернику Короля Эльфа было только семнадцать лет, и он был всего лишь человек.

Нечасто на материке встретишь юношу, обладающего магией такого уровня.

Однако Лосюэ больше поразило то, что в начале, когда Двэйн только-только развернул свои силы, его душевная энергия, очевидно, была сильно повреждена, но он одним лишь вздохом вмиг восстановил ее!

Если душевные силы мага получали повреждения, то для их восстановления требовалась длительная медитация, но Двэйн…

Король Эльфов не знал, что Двэйну действительно было очень нелегко сопротивляться вызванным им колебаниям. Однако в тот самый миг, когда его силы почти иссякли, Двэйн почувствовал, как в его сознании возникла крупица энергии, подаренная ему Байхэчоу. Под мощным давлением сил Лосюэ, яростно атакующих Двэйна, она тут же начала активно сопротивляться им.

Это крупица с каждым крошечным оборотом подобно жернову капля за каплей выбрасывала новые магические силы. Благодаря ей силы Двэйна за короткий промежуток времени полностью восстановились.

Действительно, все в точности так, как говорил Байхэчоу! Встретив такого жи сильного соперника, как он сам, если только в твоем теле осталась эта крохотная крупица энергии, то неважно, насколько серьезен нанесенный тебе ущерб, она сможет очень быстро восстановить твою энергию. Именно эта способность отличала магов святого уровня от других магов.

Король Эльфов тоже был магом святого уровня, и он, само собой, сразу понял, почему Двэйн так быстро пришел в себя.

Именно столь стремительная скорость восстановления и заставила Лосюэ изрядно удивиться.

Ведь очевидно, что этот Герцог Тюльпан еще не достиг такого уровня мастерства! Но при этом обладал частицей силы, которой обладают только маги святого уровня.

На этот раз Лосюэ не достиг своей цели. Но в виду своего положения, а также будучи почетным гостем на банкете, он не стал продолжать борьбу.

Он лишь слегка улыбнулся и, своими тонкими пальцами погладив древко копья, тихо сказал:

— Похоже, Герцог Тюльпан тренируется очень усердно. Я думаю, очень может быть, что через пару лет мне будет уже несколько труднее одолеть Вас.

Увидев, что Лосюэ больше не собирается заговаривать копье, Двэйн в сердцах облегченно вздохнул. По правде сказать, он несколько боялся этого эльфа.

Двэйн подумал, что если бы он вдруг тоже захотел запустить в копье колебательные волны, то, наверное, смог бы. Может, не с такой легкостью, как это проделал Лосюэ, но все-таки смог бы. Но вот если бы вдруг он не рассчитал силу, то копье может просто-напросто переломиться!

Король Эльфов смог рассчитать свою силу, и она смогла не только сотрясать копье изнутри, но и хорошенько навредить магу восьмого уровня. Похоже, Лосюэ достиг максимального совершенства в своем уровне.

(Вопрос лишь заключался в том, «рисующим» ли он был или же просто «частью рисунка»?) Двэйн невольно сравнивал Лосюэ с сильнейшим из тех магов, которых ему доводилось встречать — с Байхочоу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 392. Настоящее копье Лонцизынус**

Настоящий посох Лунцзинуса.

— Король Эльфов чересчур вежлив! – Двэйн отбросил лишние мысли, внимательно присмотрелся к страшному лицу своего противника.

— Мне интересно узнать, каким образом Вы оказались в северо-западных землях, на моей территории? Неужели только у Вас одного мог возникнуть такой сильный интерес?

Призрак Падающего Снега кивнул головой:

— Пока я ехал с Севера на Юг, только и слышал, как люди говорят о тебе, Герцоге Тюльпане. Если бы я не узнал, что ты — выдающаяся личность, я бы сразу же нанес тебе удар, о чем впоследствии пришлось сильно сожалеть.

Двэйн тихо вздохнул с облегчением.

Перед ним стоял враг, который оказался сильнее, чем Владыка Клана Драконов, это не могло не вызывать сильного беспокойства у Двэйна. В преступном мире Призрак Падающего Снега занимал высокое положение и считался одним из главных противников.

Двэйн хотел прогнать Призрака Падающего Снега из людского мира и избавиться от него.

Если бы только были бойцы, равные по силе с Призраком Падающего Снега, или уже некогда встречавшимся Двэйну Байхэчоу, тогда бы не могло существовать какой-либо угрозы. Но таких воинов не было, поэтому нужно было поскорее избавиться от этого врага.

Даже если бы Двэйн собрал сильное войско из нескольких десятков тысяч солдат и трех сильнейших магов, им бы все равно не удалось одержать победу. Когда-то Двэйн своими собственными глазами видел, что даже такой могущественный рыцарь как Родригез не смог дать сопротивление Байхэчоу!

Никто не смог сравниться с силой Призрака Падающего Снега! Скорее бы, он только бежал отсюда, никто бы даже не стал заграждать ему путь!

— Получить похвалу от самого Короля Призрака Падающего Снега для меня большая честь, — равнодушно ответил Двэйн.

После чего Король Призрак Падающего Снега рассмеялся и вдруг с серьезным выражением лица сказал:

— Я не люблю пустословие, Герцог Тюльпан, знаете ли Вы об этом? С того времени как я нахожусь в Ваших землях, я уже узнал многое: от военной стратегии вашей армии до образа жизни местных людей. Я нисколько не сомневаюсь в том, что именно Вы в будущем станете предводителем и будете руководить войсками во время великой битвы между моим кланом и человечеством.

Услышав эти слова, зрачки Двэйна резко сузились от злости, он незаметно сжал руку в кулак в своем рукаве и застегнул кольцо. В этом кольце хранилась главная сила и секретное оружие Двэйна!

— Вы говорите… — Двэйн глубоко вздохнул. – По-видимому, Вы хотите забрать мою жизнь?

Двэйн уже не боялся своей смерти.

На самом деле, с того момента, как Двэйн зашел в эту комнату, он уже был готов расстаться со своей жизнью!

Он только что вернулся во дворец и встретился со слугой Филиппом. Сейчас в гостях у Двэйна была не только сама принцесса Вивиан, но и один другой загадочный гость с прекрасной внешностью, имя которого было Призрак Падающего Снега!

Об этом имени Двэйну было известно из предсмертной записки Владыки Клана Драконов. Поэтому он относился к нему весьма настороженно.

И вот сейчас, вопреки всем ожиданиям, Король Эльфов прибыл в его собственный дом… От этой новости, словно холод в груди сковал дыхание. Но с гостем всегда нужно оставаться вежливым. Двэйн не смог не принять его.

Пока что было не совсем понятно, действительно ли этим гостем был Король Эльфов. Но по выражению лица Филиппа и доносящимся слухам, по всей видимости, это был кто-то из клана Эльфов.

Двэйн не успел хорошенько обдумать план, как ему следовало поступить с этим непрошеным гостем!

Он сразу же вспомнил о своей возлюбленной невесте и представляющейся для нее опасности в бастионе, поэтому у него совсем не было времени для размышлений…

Для Двэйна Вивиан была самым главным человеком в этом мире… Двэйну становилось невыносимо от одной только мысли о том, что сейчас его любимая всем сердцем невеста находилась в одном дворце с этим злым врагом…

Двэйн, ни минуты не сомневаясь, приехал в свой дворец!

Прежде чем войти в комнату к гостю, он приказал поскорее вывести принцессу Вивиан из дворца.

Времени оставалось слишком мало для того, чтобы придумать хороший план…

Если бы было достаточно времени, Двэйн ни в коем случае не пошел бы на встречу с Призраком Падающего Снега таким неподготовленным!

Двэйн был весьма осторожным человеком, но одна мысль о том, что его невеста находится рядом с врагом, заставляла его без промедления войти в комнату…

В настоящее время все его помощники были заняты. Гэндальф в зеленом сейчас находился в крепости Джилия, заботился о Главе Драконов, Хуссэйн, являющийся воином Святого Уровня, сейчас находился на обучении за границей, Родригез отправился в военный лагерь Лунбартон на обучение в кавалеристы…

Во всем королевстве Лоулань только Королева-Медуза Николь могла стать единственным самым надежным и сильным помощником для Двэйна.

Перед тем как приехать во дворец, Двэйн успел издать два приказа: во-первых, Филипп должен был собрать всех кавалеристов вокруг бастиона для того, чтобы блокировать территорию. Во-вторых, нужно было отправить человека с письмом к мисс Николь и позвать ее во дворец.

Двэйн подготовился очень плохо… Ему придется сражаться до последнего, если ситуация повернется в худшую сторону!

Этот самый опасный злодей лично прибыл к нему домой не для того, чтобы просто посидеть в гостях!

Двэйн пристально смотрел на Призрака Падающего Снега, и в этот момент он неожиданно рассмеялся.

Вне всякого сомнения, превосходство Короля Эльфов не было иллюзорным, только одной своей улыбкой и блеском в глазах он словно в один миг испускал ледяной холод и сковывал им все, что находилось в комнате.

— Герцог Тюльпан, прошу Вас, не стоит думать лишнего, у меня нет злых намерений, чтобы убить Вас! – он встряхнул своим рукавом, отошел на полшага назад и своим взглядом внимательно осмотрел и оценил Двэйна.

Прошло немного времени, он вздохнул и сказал:

— Признаюсь честно, Ваше счастье – моя горечь… Если бы я прибыл на этот континент на 3 года раньше, без всяких сомнений я бы убил Вас! Если расправлюсь с Вами прямо сейчас, это не принесет мне особой пользы.

Двэйн хитро улыбнулся.

Хотя перед ним находился этот могущественный и страшный злодей, Двэйн ни капли не боялся его! Приготовившись сражаться до последнего, Двэйн только и думал о своей единственной жене. Стража вывела ее из дворца, и сейчас она была уже далеко от этого места, находилась в полной безопасности. Внутри больше не было сильной тревоги и теперь оставалось только решительно действовать!

— Три года? Почему? Я Вас немного не понял!

Призрак Падающего Снега прищурился, и в его величественном взгляде будто появились какие-то глубокие сложные мысли.

Он так глубоко и тяжело вздохнул, словно специально пытался показать скрытую обиду и вызвать полное негодование у Двэйна.

— Я слишком поздно прибыл, Герцог Тюльпан, — его выражение лица стало холодным, и ледяной взгляд окинул Двэйна. — Герцог Тюльпан, вы действительно самый выдающийся среди всех людей, которых мне приходилось знать! В Вашем подчинении находится превосходно организованная по всем параметрам Северо-восточная военная администрация! Чего только не скажешь о Вашем искусном методе сбора денег, о Вашей особой стратегии в реорганизации войск… За несколько месяцев Вам удалось остановить беспорядки, которые происходили в Северо-восточной армии, я обо всем этом слышал, пока ехал сюда… Благодаря Вашему таланту, Вы в самом деле заслужили к себе глубокое уважение… Жаль, что… убивать Вас уже слишком поздно.

Со временем Король Эльфов говорил все холоднее и холоднее, его взгляд уже ничуть не скрывал злых намерений. Он постепенно продолжал говорить:

— Если бы три года назад Вы не достигли такого успеха, я непременно убил бы Вас! Но сейчас Ваши военные политические действия воплотились в жизнь, под Вашим мудрым руководством военная администрация процветает, и даже если сейчас я убью Вас, это никак не сможет повлиять на ситуацию в ней.

— Да не смотрите же так на меня… Мне уже известно, что Император больше всего доверяет Вам! Военные структуры уже сформированы самым лучшим образом, и убивать Вас нет никакого смысла! Из-за одного человека вся военная система не сможет развалиться. Но все-таки мне следует еще кое-что разъяснить Вам… Вы сейчас главный духовный лидер. Все, что было сделано Вами в реорганизации военной армии, со временем принесет свои плоды, нужно лишь немного подождать. Если мне захочется истребить человеческий род, то я непременно начну с вашего Императора, потому что он влиятельнее Вас.

Последние слова полностью убедили Двэйна. У Короля Эльфов не было мыслей убивать его.

— Ваш человеческий род наделен высокой духовной культурой, ваш мир словно цветник, наполненный притягательной силой… Но совсем скоро этот цветник будет сожжен дотла пожаром войны… И вот я здесь, любуюсь последним мгновением этой красоты! – закончил говорить Король Эльфов.

Эти слова звучали очень ласково, но их смысл был слишком жестоким. Вдруг Двэйну стало не по себе.

— М? Пожар войны сожжет все дотла? – несмотря на то, что перед лицом стоял сильный враг, Двэйн сурово ответил ему. — Я тебе сейчас покажу, как хозяин этого цветника защищает свои территории!

Король Эльфов немного засмеялся и в знак одобрения кивнул Двэйну:

— Жду с нетерпением. Только сначала напомню тебе… что ты выдающийся только в ведении военной политики. Когда начнется война, в лучшем случае, твои люди будут иметь мощную защиту, потому что ты хорошо подготовил их, а вот что касается военной тактики и стратегии… Боюсь, Герцог, здесь вы уже проиграли!

Несмотря на то, что это было правдой, Двэйн совсем не рассердился на эти слова. Он спокойным взглядом посмотрел на Короля Эльфов и внезапно рассмеялся.

После чего он сделал один шаг назад и покачал головой:

— Благодарен Вам за Вашу похвалу, все, что Вы мне сегодня сказали, я крепко-накрепко запомнил! В этом мире, что может быть лучше похвалы собственного противника!

Они посмотрели друг на друга, и Призрак Падающего Снега тихо вздохнул:

— Герцог, если ты достаточно умен, то не смей больше передо мной скалить свои зубы, а то я могу быстро изменить свое решение и прямо сейчас убить тебя!

Двэйн, рассмеявшись, ответил:

— Насколько мне известно, клан Эльфов, который всегда был чересчур заносчивым, никогда не станет раскаиваться о своих поступках!

Внимательно посмотрев на Двэйна, Призрак Падающего Снега покачал головой:

— Ты очень странный человек…

После этого Призрак Падающего Снега подошел к стене, где находилось оружие, и повернулся к Двэйну:

— Хорошо, поскольку я пришел сегодня к тебе в гости, сможешь ли ты мне показать свой бастион?

Двэйн потрогал себя за нос, холодный пот перестал бежать по его спине, он улыбнулся натянутой улыбкой:

— Конечно, могу… Только сначала мне нужно ненадолго выйти.

Двэйн без всякого стеснения разъяснил Королю Эльфов:

— Уверен, что Вам не покажется странным… Что для встречи с Вами мне пришлось разместить снаружи целое войско! Поскольку сегодня у нас нет повода для конфликта, то я прикажу разойтись своим преданным подчиненным!

Призрак Падающего Снега засмеялся:

— Перед началом военных действий я пока что еще побуду “хорошим гостем”.

— Я не ручаюсь за то, что смогу быть гостеприимный хозяином, — Двэйн совсем не боялся вызвать гнев у Короля Эльфов. — Если выпадет удобный случай убить Вас, я точно не упущу этот момент!

Говоря это, Двэйн повернулся к двери и со всей силы засвистел в свисток.

Стоявшее в окружении бесчисленное количество войск тихо отступило назад.

— Проходи, мой уважаемый гость! – Двэйн даже легко схватил за руку Короля Эльфов. – Позволь мне показать тебе хорошую экскурсию!

Двэйн показал на длинный посох и стал медленно рассказывать:

— Это самая большая коллекция, вот здесь тот самый посох Лунцзинуса! Конечно, это подделка. На всем континенте нет такого человека, который бы не знал об истории этого посоха!

— М-м… — Король Эльфов засмеялся и, подшучивая на Двэйном, спросил. — История этого посоха? Уважаемый Герцог, не могли бы Вы мне рассказать ее! Какой миф об этом посохе распространен среди людей?

— Это посох кавалериста… — Двэйн задумался немного и затем продолжил рассказывать. — Предание гласит, что это царская регалия самой Богини Света, которая подарила людям самое сильное оружие, способное приносить счастье и победу человеческому роду… К тому же… — сказав это, Двэйн посмотрел на Короля Эльфов и с особой осторожностью продолжил рассказывать.

— Десять лет тому назад, перед началом великой битвы, сила людей заключалась в этом самом копье, с помощью него удалось одержать победу над преступным миров и прогнать ваш род с Континента.

Король Эльфов спокойно дослушал Двэйна и глубоко вздохнул. Он произнес только одно слово:

— Ложь!

Король Эльфов покачал головой, в его взгляде выразился гнев и огорчение.

Потом грациозный Король Эльфов взглянул на Двэйна, показывая на посох, продолжил рассказывать:

— Это только версия вашей легенды… Богиня Света? Всего-навсего шутка! Настоящая история этого посоха начинается с божественного существа клана Эльфов и других кланов, и еще с Богини Света, в которую верите вы – люди! Изначально все кланы соединили свои силы для того, чтобы уничтожить могучего Дьявола, в результате чего было создан этот посох! После того как Дьяволу было нанесено поражение, Богиня Света отдала этот посох своему сослуживцу!

Его голос был низким и раздраженным, казалось, что весь гнев Призрака Падающего Снега сейчас выйдет наружу!

— Посох Лунцзинуса! Хм… Все потому, что он получил нечеловеческую силу самых разных богов, поэтому и стал таким сильным оружием! В результате Богиня Света использовала этот посох, чтобы расправиться со всеми остальными божествами! Оно содержит главное божество клана Эльфов, животное божество орков… Хм… Когда создавался этот посох, не было и мыслей о том, что он будет использоваться против нас самих!

В самом конце, он холодно произнес:

— Вы, люди, называете его посохом Лунцзинуса? В наших землях мы называем его посохом Дэкула!

Услышав это название, Двэйн задрожал от гнева!

Дэкула?

Двэйн уже слышал об этом названии!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 393. И тут появляется Николь**

«Блестящий скипетр? Хрустальный медальон? Прекраснейший щит? Копье правосудия? Великая лунная кираса? Халат духов предков? Священное кольцо? Браслет великой ночи? Радужные ленты? Вечное солнце…» — все эти яркие названия застыли в памяти Двэйна.

Он отчетливо помнил, как в день смены власти в имперском дворце зеленый чародей Гэндальф изумился, внезапно увидев в собственных руках сияющую стрелу,выговорив на одном духу ее истинное имя. Тогда же прозвучало и имя копья правосудия. Вполне вероятно, что все эти артефакты имеют родственные корни и обладают равно необыкновенной силой. Когда-то Двэйну уже доводилось полюбопытствовать, что это за артефакты и в чем их сверхъестественность. К сожалению, крепко запомнив названия артефактов, Двэйн более уже никогда не интересовался ими, и уж, тем более, не занимался какими-либо поисками, ведь Двэйн уже некогда столкнулся с полным отсутствием упоминаний артефактов в древних книгах и преданиях во время своих изысканий. Но реакция старика в зеленой шляпе была поистине странной. Будто бы он не хотел говорить о них или же что-то скрывал. Вот поэтому, собственно, Двэйн и закрыл для себя этот столь необычный вопрос. Что ж, быть может, это какое-то поистине сильное оружие, да и только. Но сегодня, когда повелитель эльфов вдруг заговорил о «Копье правосудия», у Двэйна вновь замерло сердце и в груди все затрепетало.

Всемогущественное копье… Это и есть «Копье правосудия»? Никто не знает об истинном имени всемогущественного копья! Никто, кроме Гендальфа, не нарекал этот предмет его истинным именем, даже Хуссейн, при всей его любви к войне, не знал имени этого артефакта. Но внезапно услышав эти слова из уст повелителя эльфов, Двэйн будто бы наполнился воспоминаниями и свежим интересом к истории Роуландовских земель, которая была достоверно известна лишь на несколько сотен, касаясь доимперского периода. В действительности было вполне очевидно, что и до Роландов на этих землях правили некие императорские фамилии, но о них историки времен Роландовских вполне умышленно умолчали, или же упомянули в наиболее краткой форме, оставив лишь пару тезисов, ставших единственными зацепками для Двэйна.

Что же касалось общеизвестных народных преданий Роладновской земли, то все упоминания о прежних народах и государствах уверенно относились в разряд мифов и легенд, равно как и карлики или призраки. Таким образом, в умах большинства обывателей данные истории представлялись сказками для детей на ночь. А из-за веры в Богиню Света последние достоверные слухи окончательно выветрились из людских голов. Чрезмерное уподобление верованиям и духовным учениям отменно искажает историю и подстраивает ее под себя в наиболее благоприятном цвете. И тогда культам придается наивысшее значение, а история беспощадно попирается, а теперь высшим идеалом для всех стала Богиня Света! И все храмовые книги посвящались лишь ей.

Богиня Света создала этот мир, и посему справедливо является истинным хозяином этого мира. Континента, человечества и всего сущего в принципе. Как же в такой ситуации какой-то смертный мог оспорить власть божества? Даже если в этих верованиях присутствовал явный самообман.

Лишь немногие волшебники или их ученики занимались изучением древнейших книг, стремясь найти хоть какие-то отпечатки истории в сохранившихся книгах. Что же касается утраченных анналов, то именно из того праха, в который они обратились, можно было узнать о древней войне богов. Двэйн, между прочим, на сегодняшний день вполне точно знал о некогда имевшем место существовании богов и людей на одной земле, о том, как люди изгнали богов со своего континента далеко на север, о том, как Богиня первой взошла на Гору Небожителей и обосновалась там, назначив драконов стражами этого места. Но, что же касается войны богов, произошедшей еще за десять тысяч лет до этого, то никто толком и не знал, что же это было в действительности за событие.

Двэйн мог лишь неуверенно предполагать, что история здесь предстает очень обманчивой вещью. Да и с образом светлейшей Богини Света это никак не увязывается. И очень скоро, буквально через несколько поколений, все исторические упоминания были попросту уничтожены. Но Повелитель Эльфов в эту минуту сказал просто невероятную вещь. Двэйн внимательно слушал все то, что говорил Лосюэ, а когда тот упомянул о «всемогущем копье», внезапно поправил его, назвав его «Копьем правосудия».

— Неужели вы так и именуете этот артефакт на своем языке?

В глазах же Повелителя Эльфов промелькнула ирония:

— Ты прав, так и именуем. Дело в том, что слово «правосудие» в нашем языке имеет значение, в первую очередь, изменений и перемен… И эту вещь мы также именуем копьем измены!

Договорив, Повелитель Эльфов внезапно рассмеялся, взглянул на Двэйна, и сказал:

— Герцог Тюльпан, загляни в свои чувства. В тебе кроется большой интерес к этой вещице, не так ли? Эмм… после того как я прибыл на материк, я заметил одно очень неприметное, но интересное событие. Не знаю, умышленное ли это заметание следов… но сдается мне, что в вашем человеческом мире никто не знает истинной истории и истоков сегодняшних событий. И этой сферы истории, по видимому, никто и не касался никогда. Ведь я тоже изучил огромное множество ваших исторических книг, узнал множество фактов о ваших «божествах», что лично меня привело просто к смеху. У меня невольно сложилось ощущение, будто кто-то намеренно стер истинную историю из памяти рода людей, не так ли?

Двэйн и не думал возражать в ответ на сказанное.

— Что ж, вы правы, мне действительно интересен этот артефакт, равно как и правда о древности… эх… лицемерная Богиня, лицемернейшая церковь ее идолопоклонников. Эти ребята не только отменно искажают правдивые сведения… эта Богиня уже очернила и свою сиятельную светлость…

Повелитель Эльфов Лосюэ сказал столь необычную вещь, но потом успокоился, и, натянуто улыбнувшись, взглянул на Двэйна.

— Ах, как жаль, я ведь почти забыл, что вы тоже человек, должно быть, доносящиеся из моих уст упреки в адрес людей разгневают вас… я прошу прощения.

Двэйн улыбнулся в ответ, но в глазах его были тяжелые думы.

— Возможно, вы не знаете… но я вовсе не приспешник культа Богини.

В эту минуту Двэйн напоминал добродушного и гостеприимного хозяина дома, ведь он пригласил Повелителя Эльфов в свое поместье, сидел с ним за одним столом, смеясь и улыбаясь.

— Раз уж вы сегодня мой гость, не позволите ли вы несколько обременить вас моим любопытством? Вы, вероятно, осведомлены о всем происходящем на континенте, эти истории в наше время достаточно мало где можно услышать. К тому же, вы являетесь посланником народа наказанных людей, ведь так! — договорив, Двэйн громко хлопнул ладонями и крикнул в сторону кухни. — Принесите нам пару бутылок хорошего вина! Я хочу хорошенько поговорить. И пусть нас никто не побеспокоит!

У дверей зала строем встали несколько сотен гвардейцев, готовых день и ночь охранять покои Герцога Тюльпана. Филипп стоял подле гвардейцев, он был сильно напряжен. Неподалеку от него, за углом, притаилась Медуза Горгона, закрыв глаза.

Волосы девушки по имени Николь живописно развевались на ветру, глаза застилались волосами, но то, к чему никак не мог привыкнуть Филипп – то, что даже при закрытых глазах красота тела этой девушки вызывала у простых людей удушье. Являясь самым верным Двэйну человеком, Филипп знал лишь о скрытой гигантской силе Николь. Но Филипп знал лишь, что Николь была могущественной волшебницей, и только. Еще более странным было то, почему, как только Герцог услышал имя Лосюэ, так сразу воодушевился и распорядился организовать охрану своего церемониального зала. К счастью, покамест ничего не случилось.

Как только в коридоре показалась Вивиан, Филипп приказал нескольким гвардейцам задержать ее, но прозвучал одобрительный приказ Двэйна, и Вивиан была отпущена. Далее последовал приказ принести вина, Николь внезапно подала голос, сказав:

— Позволь, я это сделаю.

Филипп не стал отказывать ей. Вряд ли уж этот Лосюэ так велик, что заставит нашего господина бояться, в конце концов, Герцог Тюльпан ныне один из сильнейших магов континента. Но теперь, когда он и столь опасный человек сидят за этими дверями одни, сложно представить, что может случиться. Сила Николь тоже, вероятно, весьма велика, поэтому почему бы ей не войти, по крайней мере, она смогла бы помочь нашему господину, случись там что-то неладное.

Лосюэ был абсолютно спокоен, будто бы он вовсе и не был врагом Двэйна, и вел он себя, скорее, будто находился в гостях у друга. Николь вошла в комнату, держа в одной руке поднос с двумя бутылками отличного вина. Когда медуза горгона неспешно входила в зал, ее шагов совершенно не было слышно. Повелитель Эльфов стал пристально всматриваться в вошедшую девушку. Казалось, ее тело не имеет ни единого изъяна, что не на шутку удивило его. Кроме себя, Повелитель Эльфов ранее не видел столь красивых созданий. Всех на свете слов было бы мало, чтобы описать его удивление.

Напугало Лосюэ лишь то, что от вошедшей девушки явно веяло некой опасностью! Именно опасностью, гибелью! Эта стройная симпатичная девушка с распущенными золотистыми волосами медленно вошла в зал, и Лосюэ отвел взгляд. Взглянув исподлобья на Двэйна, он сказал:

— Почтенный Герцог Тюльпан, сколько раз за сегодня вы еще рассчитываете удивить меня?

Хотя Николь была одета лишь в простое женское платье… даже напоминающее одежду прислуги, но когда она поднесла восседающим собеседникам поднос с вином, Лосюэ внезапно привстал и кивнул головой прямо перед лицом девушки, мягко сказав:,

— Огромное спасибо богу призраков, что на земле еще есть столь прекрасные создания, как Вы! Почтенная Медуза Горгона! Вас приветствует Повелитель Эльфов!

В глазах Двэйна резко сузились зрачки. Заметив это, Лосюэ разглядел истинный облик Николь.

— Эльфы? — Николь поставила поднос на стол и взглянула в глаза Лосюэ. — В этом мире еще живут эльфы? Какая жалость!

Улыбка Лосюэ была явно лицемерна и натянута.

— Необходимо учитывать, что десять тысяч лет тому назад огромный змей с золотыми глазами жил в бескрайних лесах и был нашим верным другом. Наши песни придавали ему сил. Но увидев сегодня Медузу Горгону, я никак не могу понять, неужто потомки златоглазого змея теперь выглядят так. И ныне на этом завоеванном людьми материке до сих пор живут столь прекрасные создания.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 394. Древние властители материка**

Честно говоря, в тот миг, когда Медуза Горгона вплотную приблизилась к Лосюэ, Двэйну в голову пришла одна мысль: а если заставить царицу открыть глаза, интересно, этот страшный Король Эльфов превратится в камень или нет?

Эта идея взволновала Двэнйа до глубины души. Он всецело доверял этой пугающей способности Медузы Горгоны превращать живые существа в камни.

Некогда даже старый дракон, один из самых могущественных драконов на земле, под ее взглядом вмиг обратился в камень. Врожденный иммунитет золотистых драконов от различного рода колдовства оказался бессильным против пристального взгляда Медузы Горгоны. Если бы не священный оберег драконов, то жизнь старого дракона была бы в опасности…

Лосюэ, похоже, сразу разгадал, как мысли бродили в голове мага.

Король Эльфов спокойно сел и в упор посмотрел на Двэйна:

— Герцог Тюльпан, я действительно поражен. Уж никак не думал, что у Вас под богом живет сама Медуза Горгона… Кажется, прежде царица любила жить в одиночестве. Никогда не мог себе представить, чтоб столь уважаемая, статная особа спутается с людьми.

Глаза Двэйна метали молнии. На лице Лосюэ блеснула коварная усмешка:

— Я знаю, о чем Вы сейчас думаете, однако же я настоятельно рекомендую Вам этого не делать. Вы ведь понимаете, зачем я только что сказал, что некогда золотоглазый питон был хорошим другам эльфийскому народу? Потому что его врожденная способность превращать живых существ в камни действительно выдающаяся, но увы не поддающаяся никакому контролю, а соответственно — слишком опасная. Эволюция есть эволюция, и хотя Медуза Горгона очень красивая женщина, но даже в эпоху преданий ни одно из племен не захотело сотрудничать с ней. Кроме нас, эльфов. Чары ее золотистых глаз на нас не действуют. Именно поэтому отношения между нашими племенами всегда были очень мирными. К тому же… есть еще кое-что, чего Вы, герцог, наверняка не знает…

— Что еще?

Хотя Лосюэ быстро разгадал ход его мыслей, Двэйн, честно говоря, даже и не пытался их скрыть.

— Медуза Горгона не может открывать глаза тогда, когда ей вздумается, — Лосюэ тихо вздохнул.

Посмотрев на Николь, он внезапно почувствовал, что эта очаровательная девушка ему очень нравится. Король Эльфов отметил, что ее кожа сверкает точно драгоценный камень, и его голос вдруг сделался грустным.

— В древние времена, когда свершилась эволюция, медузы стали самыми прекрасными существами на земле, и это признавали абсолютно все. Однако, и у таких роковых красоток обнаружилась ахиллесова пята: их взгляд убийственен, но они совершенно не умеют контролировать свою магию. Для медуз это тоже большое горе. Ведь никто не хочет общаться с ними! Многие племена боятся их могущественной магии, а потому начинают охоту в надежде истребить этих прекрасных, но слишком опасных существ. Даже в древние времена медуз горгон было чрезвычайно мало. Кроме того, медузы наделены даром убийственного взгляда от природы, но за его применение они тоже платят очень высокую цену.

Смолкнув, Лосюэ посмотрел на царицу. Она казалась несколько озадаченной.

Николь сама не знала об этом. В конце концов, она стала золотоглазым питоном только потому, что по ошибке выпила воды из источника вечной молодости. Никогда никто не говорил ей, каким особенным даром обладают похожие на нее существа.

— Жизнь, — Лосюэ наконец сказал в ответ. — Никто не в силах противостоять взгляду Медузы Горгоны. Даже маги святого уровня. Это магия удивительной силы, бесконтрольная, но непобедимая. К сожалению, столь могущественная сила отнимает у ее обладателя жизненную энергию. Чем сильнее соперник, тем больше энергии требуется для того, чтобы ее применить. Думаю, Медузе не составит труда превратить какого-нибудь начинающего мага в камень, однако, если противник окажется слишком силен, то есть он обладает могущественными душевными силами… Тогда Вы знаете, любая магия, даже та, что подарена магу природой, базируется на количестве магических сил, который у него есть. Чем сильнее противник, тем больше усилий нужно приложить, чтобы его одолеть, то есть Медузе потребуется больше энергии, чтобы применить свой взгляд… Лишь царица Медуза Горгона живет около двух тысяч лет, почти как золотистый дракон. Но ведь за столь долгую жизнь Медузе постоянно приходится открывать глаза и применять свои чары. В особенности, если перед ней очень сильный противник.

Затем Лосюэ добавил:

— Госпожа Медуза, если Вы действительно хотите превратить меня в камень, то скажу Вам прямо, мои силы таковы, что даже если Вам удастся это сделать, то Вы при этом потеряете столько энергии, что очень быстро умрете… К тому же, у нас, эльфов, есть стойкий иммунитет от Ваших чар. Как эльф, я питаю к Вам искреннюю симпатию и прошу Вас не делать того, что может причинить Вам огромный вред.

Двэйн внезапно заволновался. Он совсем не знал об этом, к тому же… Медуза Горгона уже несколько раз использовала свой магический взгляд, и даже один раз — против старейшины племени драконов. Наверняка, тогда она потратила очень много душевных сил, и сейчас у нее их осталось очень мало.

Посмотрев на Николь, Двэйн вздрогнул, но тут же успокоился.

Николь определенно была особенной девушкой! Она выпила воды из источника вечной молодости. Сокровище, которое дарует жизненные силы всем живым существам, кроме людей. Должно быть, после этого энергия Медузы значительно возросла.

Закончив говорить, Лосюэ налил себе немного вина. Его не тревожило то, что Двэйн мог тайком подсыпать в его бокал яду. Как эльф, он отлично разбирался в травах и знал все магические и ядовитые растения, и его знания в этой области значительно превосходили знания мага-фармацевта из людей.

— Ты…ты действительно эльф? Ты действительно много знаешь обо мне? — голос Николь звучал спокойно, но были видно, что ей было очень любопытно немного больше узнать о себе, и совершенно не важно, от кого.

Двэйн промолчал. Он тут же оставил все свои тайные затеи и, вытащив руки из рукавов, оперся на стол и посмотрел на Николь — в этот момент ее обуревали смешанные эмоции. Маг глубоко вздохнул, и на его лице вновь появилась легкая усмешка:

— Тогда, уважаемый Король Эльфов, раз Вы мой почетный гость, то не могли бы Вы удовлетворить мое любопытство и ответить на несколько моих вопросов? Мне очень интересно послушать истории, о которых Вы упомянули.

Лосюэ улыбнулся своей очаровательной улыбкой и, подумав немного, кивнул:

— Это требование совсем не сложное. В наших краях почти каждый знает все эти легенды наизусть. Вот только… любезный герцог, с какого момента Вы хотели бы послушать?

Двэйн на мгновение задумался, взгляд его упал на копье Лонцзинуса.

— Начните вот с него! — и неспеша добавил. — Господин Лосюэ, мне очень любопытно знать, почему в языке преступных народов копье людей-всадников стало синонимом слову «предательство»?

Лосюэ замолчал. Его взгляд стал серьезным. Когда он вновь заговорил, в его голосе прозвучала скрытая насмешка.

— Преступные народы? Вы использовали это слово… Ха, преступные народы… Это так люди нас называют?

Лосюэ двумя руками взял бокал и, слегка пригубив вино, тихо вздохнул. Светлые зрачки эльфа вспыхнули, но затем вновь приняли прежнее спокойное выражение.

— Герцог Тюльпан, — сказал он, в упор глядя на Двэйна. — Вы знаете, какие племена существовали на материке десять тысяч лет назад?

Маг задумался. Раз Лосюэ задает ему этот вопрос, значит без сомнения ответ — точно не люди.

— Неужели эльфы? — неуверенно ответил Двэйн.

— Нет. Хотя мы, эльфы, обладаем совершенной магией, но численность нашего племени относительно небольшая. К тому же, мы любим красивые вещи и стремимся к миру и спокойствию. Эльфам нравится жить в лесу, мы редко обращаемся за помощью к другим племенам. Поэтому мы вряд ли когда-нибудь будем повелевать материком.

— Тогда гномы что ли? — эта догадка от души позабавила Двэйна.

В самом деле…

Нет. Гномы большей частью проживают в горной местности. Он копают пещеры и устраивают там себе жилье. У них очень вспыльчивый характер, они не любят обширные пространства. К тому же, я не могу сказать, что они очень уж умны. Поэтому они также никогда не были и не будут править материком.

— Не может же быть, чтобы это были орки? — Двэйн тут же вспомнил изображение различных диких зверей, немного похожих на людей.

— Нет, конечно, — усмехнулся Лосюэ. — Орки бывают разных видов, и численность их огромна, ведь они очень плодовиты. Однако, они от природы очень ограничены, среди них практически не встречается талантливых магов. У них много отлично подготовленных солдат, но не хватает разума и душевных сил. Поэтому они никогда не будут хозяевами материка.

— Да кто же тогда? — засмеялся Двэйн. — Неужели люди?

Лосюэ невольно пристально посмотрел на Двэйна. В его глазах блеснула насмешка.

— Нет? — удивился маг. — Тогда кто же?

Эльф покачал головой. Теперь в его глазах читалось сомнение.

— Когда я приехал сюда, этот вопрос и у меня вызвал некоторые сомнения. Мне было странно обнаружить, что летописи в ваших архивах сокращены до предела. Однако, в них меня даже больше удивило то, что среди них встречается даже краткое описание и нас, эльфов, и орков. Честно говоря, все эти истории совершенно абсурдные, но тем не менее, они есть. А вот об одном племени человечество постаралось уничтожить все источники, даже малейшего упоминания не встретишь. Никаких следов! Ни предложения, ни словечка — ничего! А ведь о нем то как раз очень важно помнить, но для людей оно точно никогда и не существовало на земле! Я вынужден сказать, что ваша Богиня Света хорошенько потрудилась над официальной историей.

Двэйн остолбенел.

Что это за племя, о котором он не имеет ни малейшего понятия?

Ему даже показалось, что взгляд Лосюэ вдруг сделался устрашающим!

Король Эльфов глубоко вздохнул. Налив себе немного вина, он вмиг осушил бокал, а затем тихим голосом продолжил.

— Демоны! — наконец сказал он. — Себя они скромно величают «святые». Это племя некогда процветало, и многие их боялись. Их магия, пожалуй, самая лучшая магия, которая когда-либо существовала на материке. Они очень смелые и обладают острым умом, и они поистине безжалостны! В древности они господствовали над всеми остальными племенами. Тогда эльфы жили в окраинных лесах на севере, гномы ютились в пещерах горной цепи, которую вы, люди, теперь называете горный хребет Цилимало. У орков судьба оказалось еще более печальной, чем у людей… В глубокой древности демоны считали людей и орков самыми низшими нациями, что-то вроде рабов. Это было могучее и страшное племя с великолепной культурой. Боги, в которых они верили, тогда были признаны самыми сильными божествами… Их было ровно 8226… Все они были злыми духами…

Демоны?

Злые духи?

Двэйн повторил про себя эти слова, и его сердце невольно сжалось…

В тот же миг он неожиданно вспомнил о восточное море, где на одном из островов был заключен старик, называвший себя слугой дьявола. Его звали Крис.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 395. Легендарная эпоха**

— Согласно древним преданиям, а также каноническим записям о жертвоприношениях эльфийского народа, эта эпоха длилась очень долго… — рассказ Лосюэ звучал подобно напеву, он излагал свой рассказ низким мелодичным голосом. — Весь мир в пределах материка принадлежал демонам. Говорят, что у них у всех был особенный талант к магии. Кроме того, они обладали могущественным телом, не уступающим самому крупному и мускулистому орку, а их интеллектуальные способности превосходили таковые всех остальных живых существ на материке. В те времена люди и орки были подобны тем, что ныне находится у вас в услужении, то есть были существами низшего порядка. Лишь гномы, живущие в горах, и эльфы, обитающие в лесах, пользовались некоторыми правами и свободами. Но даже если и так, гномы все равно должны были подчиняться демонам, а также в назначенные срок подносить дары и совершать жертвоприношения в их честь. Говорят, что демоны никогда прямо не подчиняли себе гномов, так как у них была одна весьма значительная слабость. Они боялись мест, куда не проникал солнечный свет. Если демон долгое время находился в темноте, то он начинал быстро слабеть, поэтому гномы жили в пещера гор Цилимало относительно спокойно.

Что касается эльфов, то и они вынуждены были делать вид, что подчиняются демонам.

Солнце было тотемом племени демонов. Они почитали его наравне с огнем. Прямо в сердце материка они возвели великолепный город, не имеющий себе равных и по сей день. Говорят, размеры его поражали воображение, чтобы обойти его целиком, понадобилось бы около месяца. В его центре стояла высокая башня, с помощью которой, как считалось, можно было попасть на небеса и общаться с божествами напрямую. Город назывался «Город Солнца», в нем обитало несметное количество демонов. На вершине башни совершались жертвоприношения, так можно было обратиться к покровительствовавшим демонам божествам, там же получали от них соответствующие распоряжения. В те времена считалось, что демоны получили мандат богов на управление всем миром и всеми племенами, проживающими в его пределах.

Согласно преданиям, ни одно племя не желало добровольно прислуживать демонам, а потому в них довольно часто вспыхивали восстания, но, к сожалению, каждый раз демоны успешно подавляли их.

В конце концов, представители большинства племен объединились и решили раз и навсегда покончить с унизительным положением рабов в империи демонов. Говорят, именно в это время был составлен «Золотой закон о жизни», в котором заново определялось положение каждого племени в мире.

В нем говорилось, что все племена должны мирно сосуществовать друг с другом. Все единодушно поддержали этот закон, и это был первый раз в истории, когда племена объединились и стали действовать совместно.

Мы, эльфы, а еще гномы, орки и люди, каждое племя просило помощи у своих божеств.

Однако, согласно легенде, имеющей хождение среди народа и по сей день, божества племени демонов занимают наивысшее положение в небесной иерархии. Боги орков, главный бог эльфов, боги орков и людей вовсе не так сильны, как боги демонов.

Находясь в столь безвыходной ситуации, боги, чтобы победить духов демонов, в конечном итоге решились на…

Сказав это, Лосюэ внезапно умолк.

Взгляд Короля Эльфов остановился на длинном копья. Он внезапно вздохнул и покачал головой, а затем, указав на точную копию копья Лонцзинуса, медленно произнес:

— Милостивые боги, ради победы над могучими богами демонов, объединили усилия и создали это копье. Главный бог орков вложил в него всю мощь орочьего племени, верховное божество эльфов вдохнуло в него магическую силу, бог гномов отлил это копье так, что оно стало самым прочным в мире, а люди…

Двэйн никогда не слышал этой легенды, а потому поспешно спросил:

— А что божество людей вложило в копье?

Король эльфов улыбнулся и не ответил. Выдержав паузу, он многозначительно развел руками.

— Ничего.

— То есть как ничего?

— Ничего. Совсем, — рассмеялся Лосюэ. — Согласно древним преданиям, даже в древности боги людей стояли на самой низкой ступени небесной иерархии, потому что у них не было никаких сколько-нибудь особенных способностей. Однако, в ходе сопротивления демонам, людские боги тоже сыграли одну из ключевых ролей.

Лосюэ резким движением взмахнул рукой, и копье само по себе слетело со своей полки и стремительно полетело к эльфу, а затем мягко опутсилась на его ладонь. Он крепко схватил его и принялся тщательно рассматривать узоры на его древке. В комнате повисла тишина, затем Король Эльфов внезапно задал Двэйну очень странный вопрос:

— Герцог Тюльпан, вы знаете, как выглядели эти самые демоны?

Естественно, маг не знал. Однако, Лосюэ не дал ему время подумать и сам ответил на свой вопрос.

— На первый взгляд выходцы из племени демонов выглядели очень похожими на вас, людей, однако они были намного выносливей и отличались особенными талантами. Мужчины и женщины, все они были намного красивее, чем люди, да и выше, и взгляд у них был более уверенным, да и манеры у них были более изящными. Но если говорить в общем, то в принципе внешне они ничем не отличались от вас, людей. Я даже подозреваю, что демоны и люди — существа, относящиеся к одному и тому же виду, вот только демоны стоят на высшей ступени эволюции данного вида, а люди — на низшей. Конечно, маленькое отличие все же было. У каждого демона, и у мужчин, и у женщин, изо лба торчал маленький рог.

Маленький рог?

Когда эльф произнес последнюю фразу, Двэйн чуть не подпрыгнул. К счастью, будучи магом, он уже научился контролировать свои чувства. Ни в его взгляде, ни на лице не произошло никаких перемен, но сердце его забилось быстрее, хотя уже через минуту ему удалось полностью совладать с собой.

Лишь только в его душе бушевал настоящий ураган!

Рог?

Двэйн лишь чудом подавил в себе внезапный порыв ощупать свой лоб и дотронуться до своего рога.

Но… почему вдруг Лосюэ задал этот вопрос? Неужели он догадался, что в копне его густых волос спрятан едва заметный рог?

Тогда Двэйн решил первым нарушить затянувшееся молчание.

— Внешность демонов как-то связана с этим копьем?

— Прямой связи нет. Однако, есть еще одна важная причина, — Король Эльфов тихо вздохнул, его ясные зрачки печально блеснули.

Он мягким голосом сказал:

— Когда я приехал в мир людей, то я обнаружил, что во всех ваших исторических записках и летописях нет ни единого упоминания о демонах, точно их специально кто-то старательно уничтожил, ни оставив ни единого следа! Более того, никто из людей и вовсе не знает о былом существовании этого могущественного племени. Все стерто из людской памяти… Признаюсь, это меня поразило! Однако… позавчера я проезжал мимо одного небольшого села на севере и в одной из местных таверн неожиданно для себя услышал, как один менестрель пел одну поэму, повествующей об одной удивительной истории. Эта история потрясла меня до глубины души! Но самое важное то, что когда я разузнал об этой поэме побольше, то выяснил, что оказывается, она имеет очень широкое хождение среди людского народа. И хотя каждый распевает ее на свой лад, однако, основная сюжетная линия всегда одна и та же.

Лосюэ рассказывал много, но внезапно непонятно почему остановился на каком-то менестреле, поющем какую-то поэму… Двэйн невольно начал проявлять нетерпение.

Но Король Эльфов был тем, кто знал правду. Должно быть, у него есть свои причины ходить вокруг да около.

Действительно, Лосюэ внезапно закашлялся, а затем поднял палец вверх и слегка дотронулся до копья…

Заметив жест Лосюэ, Двэйн невольно напрягся и тут же мысленно приготовился к обороне. Однако, к счастью, в этот раз эльф дотронулся до копья вовсе не за тем, чтобы влить в него свои магические силы и заставить сотрясаться.

Его пальцы ударяли по древку копья, послышался звонкий ритмичный звук. Именно под этот грустный аккомпанемент Лосюэ пропел эту длинную поэму.

Это была типичная история из материкового эпоса. Конечно, она была не более чем легендой, и Двэйн в детстве не раз слышал ее от своей матери.

Ее сюжет был примерно следующим:

В одном тихом и очень красивом месте жила одна прекрасная девушка , которая всегда о чем-то сильно тосковала. Ее красота принесла ей немало печалей и горестей.

Жил на свете один могучий страшный бес, и он постоянно творил беззаконие в родном крае девушки.

В деревнях часто случались пожары.

Скотина не множилась, земля не плодоносила.

Бес влюбился в красавицу и однажды сказал ей: выходи за меня замуж и подари мне свою любовь. Тогда я обещаю благополучие твоему краю, а народ в этих землях станет свободным.

Его слова ввергли девушку в большую печаль! Она ненавидела беса, и уж тем более не хотела становиться его женой.

Однако, ради того, чтобы защитить свою семью и вытащить ее из нищеты, она решилась принести себя в жертву. Она рассталась со своим возлюбленным и пошла в дом беса.

Она сказала ему:

«Князь, я согласна стать твоей женой, однако прошу пощади мою семью. Я признаю твое главенство над собой.»

Тогда бес сказал ей:

«Мне не нужна твоя покорность, я хочу, чтобы ты отдала мне свое сердце!»

Девушка стала его женой, и так началась ее новая жизнь.

Бес очень любил свою жену, но не знал, что в глубине души она всем сердцем ненавидела его.

Наконец, настал день, когда бес прекратил подозревать свою любимую жену в неискренности. Он перестал творить произвол, даровал ее краю спокойную и безмятежную жизнь. Скот снова стал плодиться, земля — плодоносить, а народ получил столь долгожданную свободу.

Но бес по-прежнему не знал, что красавица вовсе не любила его, а наоборот, втайне ненавидела.

Однажды, бес перебрал лишку, и, увидев своего мужа пьяным в стельку, девушка спросила его: Уважаемый князь, твоя сила так могущественна, что во всем мире не сыщется врага, достойного тебя. Неужели у тебя нет никакого слабого места?

Бес глубоко любил свою жену, а потому, не подозревая скрытой в ее словах угрозы, сказал ей свое слабое место.

Оказалось, что стоит только отрезать ему бороду, как он вмиг потеряет всю свою могущественную силу.

Как-то раз вечером, пока бес спал, девушка взяла нож и отрезала своему мужу бороду.

Когда бес проснулся и обнаружил, что его бороды больше нет, то ужасно рассердился. Но он уже потерял всю свою силу.

Затем, неожиданно с улицы к ним в дом ворвался возлюбленный девушки и волшебным мечом убил беса.

\*\*\*

Эту историю Двэйн уже слышал неоднократно. Она действительно была очень распространена на материке, только сюжет в разных краях немного отличался.

Когда Лосюэ кончил говорить, Двэйн внезапно похолодел. Он был очень сообразительным парнем, а потому тут же воскликнул:

— Неужели?…

Заметив удивленное выражение лица мага, Лосюэ медленно кивнул:

— Да, твоя догадка абсолютно верна.

В этот момент его улыбка казалась Двэйну несколько загадочной.

— Согласно древним преданиям, — продолжил эльф, — Бог демонов влюбился в богиню людей, а она, чтобы обмануть его доверие, пообещала ему любовь и стала королевой богов. На второй день после свадьбы богиня наконец выведала у бога демонов его слабое место. Единственным местом дьявола оказался его рог, росший у него из макушки. Если его отрезать, то дьявол потеряет всю свою мощь. Пока он глубоко спал, богиня взяла специальный нож и отрезала дьяволу его рог.

Когда дьявол проснулся, то очень рассердился. Однако к тому времени от его былой мощи не осталось и следа! Все шло по плану. А тем, кто взял сотворенное богами копье, был ангел-защитник, который тоже считался богом у людей.

— Подождите-ка! — вскричал Двэйн и почувствовал, как в горле его пересохло. — Какой еще такой ангел-защитник? Что это значит? Ведь у людей есть только одна богиня — Богиня Света!

Услышав это, Лосюэ смерил мага пристальным взглядом и коварно улыбнулся, а затем странным голосом сказал:

— Кто сказал Вам, герцог, что у людей есть только одно божество?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 396. Природный инстинкт**

— Но ведь священные книги… Они говорят, что…

Выражение лица Лосюэ было по-прежнему невозмутимым.

— То, что говорят ваши священные книги — полная ерунда! Это я Вам, герцог, точно говорю. Вот возьмем, например, те древние легенды, которые еще с давних пор и по сей день широко распространены на материке. Ведь они явственно подтверждают, что десять тысяч лет назад люди верили не только в Богиню. Если быть точным, всего люди поклонялись двум божествам: первое — это Богиня, хотя, конечно, в те времена ее еще не называли Богиней Света, это ее имя ей было придумано сравнительно недавно, а второе звали Арес, сильный мужчина, воплощение храбрости, мужества и отваги.

На этом Лосюэ прищурился.

— Сейчас ты понимаешь? — небрежно спросил он. — В поэме, которую я только что исполнил, красивая молодая девушка — это Богиня Света, а бес — это дьявол. А возлюбленным Богини был Арес.

Двэйн не мог вымолвить ни слова.

Сказанное Лосюэ перевернулось все его представление о мире… Или нет, все о его представлении о религии, официально принятой в Империи.

Оказывается, у людей помимо Богини есть еще одно божество! Что это за бог такой, Арес? Откуда он взялся?

Богиня Света для победы над дьяволом использовала… себя самое?

Эту историю Двэйн многократно слышал в детстве, однако, красавица никогда у него не ассоциировалась с Богиней Света!

— Даже если бы боги заранее знали о слабом месте дьявола, то они все равно бы не смогли так просто одолеть его, ведь его сила намного превосходила их собственную. Даже если отрубить дьяволу рог, хотя его мощь и ослабнет, но даже в таком состоянии он все равно был бы намного сильнее их. Никто из богов не смог бы в одиночку победить его, поэтому боги вынуждены были объединиться и создать это священное копье , то, которое вы, люди, называете «копье Лонцзинуса». Мы, эльфы, больше предпочитаем именовать его «копье Декула»… Конечно, в то время у него не было столь странных имен, это потом различные племена дали ему разные названия.

Это священное копье обладает способностью накапливать силы каждого участвовавшего в его изготовлении божества, и во время его использования из него выделяется могущественная боевая сила орков, непревзойденная магия эльфов, а также энергия других богов, трудившихся над его созданием. Это поистине непобедимое оружие, и совершеннее его в этом мире нет. Стоит только завладеть им, и в борьбе против дьявола можно получить огромное преимущество.

Однако, когда изготовление копья было завершено, возникли некоторые вопросы с его использованием… Легенды повествуют о том, что в какой-то момент между богами различных племен вспыхнула ожесточенная дискуссия. Изначально все полагали, что тем, кто должен взять копье и завершить начатое дело, является бог орков, ведь он обладает самой могущественной боевой силой, а значит больше всего подходит на роль карателя бога демонов. Однако Богиня была категорически против и упросила божеств позволить богу людей Аресу нанести дьяволу последний удар.

— Неужели другие боги согласились? — спросил Двэйн.

Лосюэ усмехнулся.

— У них не было другого выбора. Ведь людская богиня была ключевым моментом в их плане. Без нее дьявол бы не поддался на их уловку, а потому в конце концов все согласились позволить Аресу убить его. Что случилось дальше, я думаю, Вы и сами можете догадаться. Дьявол, утратив все свои силы, конечно же, догадался, что его предали, и был ужасно разгневан, но под натиском остальных богов он, как не сопротивлялся, в конце концов, все равно потерпел поражение.

Согласно древним легендам, любой бог обладает бессмертие, поэтому, хоть боги и одолели дьявола, убить они его так и не смогли. В итоге боги с помощью своих сил навечно заковали дьявола.

Через какое-то время после этих событий на материке началась затяжная война, продолжавшаяся сто лет!

Герцог, я невольно должен Вам сказать… Я странствую по миру людей уже довольно давно. Вы захватили целый материк, создали великолепную культуру… Но все же ваши достижения не сравнятся с тем, что было, когда миром правило племя демонов.

Двэйну с трудом верилось в это.

Он был глубоко убежден, что прогресс не стоит на месте!

Во что он точно не мог поверить, так это в то, что цивилизация, существовавшая десять тысяч лет назад, была более прогрессивной, чем нынешняя.

Но, слушая рассказ Короля Эльфа, он вынужден был признать, что древняя культура, созданная демонами, была действительно за гранью воображения современного человека! Сколько ж людей может вместить в себя крупный мегаполис, обойти который можно только спустя месяц?

Неужели они уже в то время могли построить высокую башню, «достающую до небес»?

Судя по описаниям, эту башню демоны использовали для проведения обряда жертвоприношения! Лосюэ нарисовал на столе несколько произвольных картинок, отметив, что эти иллюстрации есть в исторических документах, широко известных во всем эльфийском племени. Взглянув на рисунки, Двэйн подумал, что вершина этой башни отдаленно напоминает пирамиду Солнца народов майя, которую он видел в предыдущую эпоху.

А эльф, между тем, рисовал картинки одну за другой…

Вот столичный храм в честь богов, которым поклонялись демоны… Двэйн в уме произвел некоторые расчеты и сделал вывод о том, что человечество, скорее всего, не сможет создать на материке нечто подобное… Ведь храм был просто огроменный!

Но зато его наверняка смогли бы создать люди предыдущей эпохи, в которой магу доводилось жить.

— Могущественное племя с такой великолепной культурой было полностью уничтожено столетней войной! Орки, эльфы, люди, и множество других племен, включая легендарное драконье племя… Союзная армия развернуло масштабное наступление. Повсюду пылали костры, слышался лязг оружия… Война сметала все на своем пути, превращая плодородные поля в выжженную землю. Все эти города, храмы, башни — все сгорело в пожаре войны.

Демоны были могущественным племенем, но, утратив защиту и покровительство главного бога, они лишились своего главного помощника, а за спиной союзной армии стояло множество племенных богов, и под их мощным натиском демоны стали терпеть поражение, одно за другим… В конце концов, в знаменитом сражении, которое стало решающим, демоны наконец потерпели окончательное поражение. Союзная армия победила.

Согласно преданиям, после битвы на материке началась крупномасштабная резня. Демонам пришлось испытать на себе гнев некогда порабощенных ими народов, которые сотни тысяч лет находились под их суровым гнетом. В той резне погибло около ста тысяч демонов, казалось, их кровью обагрила всю землю на материке.

Согласно древним преданиям, массовое убийство демонов, масштабы которой трудно себе представить, продолжался целый год! Даже говорят, что в течение следующих пяти лет зимой с неба падал красный снег! В конечном счете совместными усилиями всех племен некогда блистающее племя было полностью уничтожено. Остальные племена, те, которые не принимали участия в основном сражении, но люто ненавидели демонов, добили тех, кто прятался по лесам и пещерам. После этого на всем материке больше не осталось ни одного демона, а все следы некогда процветавшей культуры были уничтожены. Города, здания, помещения, высокая башня были полностью разрушены и сожжены.

После этого весь материк, при демонах достигший наивысшей точки развития цивилизации, на сто лет погрузился во мрак… Надо сказать, хотя я эльф, но когда читал об этом непродолжительном периоде, поневоле должен был признать, что это были дикие и суровые времена. Наполненные варварством, жестокостью и кровью.

За эти сто лет на материке почти не возникало очагов цивилизации. Ничего не строилось, ничего не создавалось… Было лишь только одно… Это было…

Разрушение! Разрушение всего! Все было разрушено до основания, всякие остатки былой культуры были навсегда похоронены.

Это было воистину безумное время. И это время продолжалось сто лет, которые, казалось, тянулись бесконечно.

Затем, после того, как варварская эпоха закончилась, мир постепенно успокоился. Племена наконец получили долгожданное спокойствие. Однако, все вдруг обнаружили одну странную вещь… Расстановка сил в союзе племен резко изменилась.

Изначально хозяином материка было племя демонов, но кроме него самым сильным народом считались орки. Считалось, что у орков самый крепкий, самый выносливый организм. Они были от природы были превосходными бойцами, к тому же, численность их росла намного быстрее, чем численность любого другого племени. Гномы были отличными мастеровыми, но и орки старались не отставать от них.

Скажу откровенно, в те времена племя людей было маленьким и слабым. Людей тоже было довольно много, но и по выносливости, и по крепости духа они сильно отставали от других народов. Конечно, у людей был интеллект, и это давало им некоторые преимущества, но когда разгорались конфликты, люди были отнюдь не сильными противниками.

Но затем ситуация резко изменилась!

Я некогда тщательно исследовал эту легенду. Потому что, согласно ей, после многолетнего развала в обезумевших людях проснулась дикая ненависть к демонам, поэтому они принялись яростно разрушать все, что после них осталось. Надо признать, цивилизация демонов была действительно очень развита, и чтобы уничтожить все подчистую, нужно было очень много времени.

Когда наконец «страсти» несколько поутихли, все с удивлением обнаружили, что с точки зрения расстановки сил на материке…

Лосюэ пристально посмотрел на Двэйна и вздохнул.

— … вы, люди, получили значительное преимущество.

Двэйн ничего не сказал. Выражение его лица оставалось холодно-невозмутимым.

— У вас, людей, была одна особая черта, которую не имели другие народы. И это было большим недостатком для них. Прежде положение людей было одним из самых низких, и потому люди всегда стремились научиться чему-нибудь новому. В ходе борьбы против демонов всех заботило только одно, и никто не обращал внимание на то, чем занимаются люди. В итоге, люди у эльфов научились колдовству, у гномов — искусству создавать и мастерить, у орков — боевым навыкам. Этих навыков, конечно, было недостаточно, чтобы стать самыми сильными, но они существенно увеличили их силу. К тому же, помимо способности к учебе, люди, в отличие от остальных народов, были более расположены к созданию нового.

Мы, эльфы — существа очень гордые, мы тщательно храним древние устои. Мы считаем, что только в них сокрыта истина. У гномов примерно то же самое. Что касается орков, их представление о мире достаточно примитивное, об этом и говорить не стоит.

За те сто лет хаоса сила людей значительно возросла. Однако это не самое важное, самое важное…

Двэйн не стал дожидаться, когда Лосюэ закончит. Он холодно усмехнулся и сказал:

— Самое важное — это демоны, не так ли?

Глаза Лосюэ блеснули.

— Все верно, именно демоны.

Затем эльф продолжил. В его голосе послышалась обреченность.

— С людьми произошли больше изменения! Потому что прежде люди были низшей расой, у них не было каких-либо строгих правил и традиций. Не то что у нас, эльфов. У нас строжайше запрещены смешенные браки. После того как демоны потерпели поражение, их культурные ценности были разрушены, армия разбита, но их численность их племени была воистину огромная. Да, их почти всех убили. Но только почти…

В это мрачное столетие на материке было убито огромное количество демонов, но все же были и те, кому удалось пережить это бедствие. Чтобы выжить, им пришлось скрыть свое происхождение и как можно меньше показываться на людях.

Я уже упоминал, что по внешности демоны очень напоминают людей. Я бы даже сказал, что сходство почти стопроцентное. Многие оставшиеся в живых демоны вынуждены были скрепя сердцем отрезать себе рог и притворяться людьми, чтобы слиться с общей массой.

Интересно, что ни для кого это не было тайной. Я очень даже верю, что лидеры племени людей и главнокомандующие знали, что среди простого населения скрываются безрогие демоны. Однако, никто не пытался вычислить их. Это было нечто вроде акта молчаливого согласия.

Я думаю, за эти сто лет, когда демоны всеми силами пытались выжить и интегрироваться в людское общество, в том числе, вступая в межплеменные браки… все это привело, что в слабую кровь людей подмешалась новая, более сильная свежая кровь!

И люди стали могущественными!

Когда потоки оставшихся в живых демонов и их потомков начали жить среди людей, то через несколько поколений они уже полностью растворились среди них, и люди благодаря их крови становились все более могущественными!

В браке человека и демона рождался крепкий, здоровый ребенок, чьи физические способности намного превосходили обычного ребенка. Тела людей становились крепче с каждым поколением, а их слабые магические способности становились все более внушительными! Одновременно, исследуя процесс разрушения культуры демонов другими народами, я тщательно изучил этот миф, и у меня появилось большие сомнения. То есть, я уверен, что люди, уничтожая культуру своих врагов, втайне учились некоторым их достижениям. Здесь я невольно должен признать, что люди — существа весьма хитрые.

Двэйн уже успокоился. Усмехнувшись, он спросил:

— И что из того?

-А из этого следует то, что все остальные народы, включая нас, эльфов, на исходе столетия полагали, что одержали полную победу, полностью истребив всех демонов и прекратив их существование навсегда. Мы сбросили с себя каменную глыбу, сдавливающую нас столько лет, и наконец стали свободными! Однако, вскоре мы с удивлением обнаружили, что пока мы были заняты убийством тигра, у нас под боком маленький слабенький ягненок превратился в огромного голодного волка! Хотя люди не имели того могущества, которое было у демонов, тем не менее, их численность значительно превзошла их показатели. Но более важным было то, что люди обладали удивительно быстрой обучаемостью, они не боятся изобретать новое, перерабатывать старое в более совершенное… Ваше племя обладает двумя особенностями, более опасными, чем были у демонов.

— Какими такими особенностями?

— Хитрость! А еще… жестокость! — тихо вздохнул Король Эльфов. — Мы и опомниться не успели, как люди уже тайком выучили все необходимое для своего усиления! Это очень хитрый поступок… Если говорить о жестокости, то по моему мнению, это ваша главная особенность. Демоны тоже были жестокими, но они только лишь поработили нас. А вам, людям, одной безропотной покорности вам было мало. Вы еще и хотели истребить все другие племена! Похоже, люди смотрят на убийство как на хобби, или же уничтожение того, кто не похож на вас, у вас в крови.

А разве нет? Я тщательно изучил вашу историю. Даже тогда, когда впоследствии мы отступали все дальше и дальше за край материка, даже тогда и все эти несколько тысяч лет вы постоянно занимались самоистреблением! Можно сказать, прогресс вашей цивилизации строился на уничтожении себе подобных, только с этим условием вы могли эволюционировать.

Поэтому, говоря о жестокости, я могу смело сказать, что вы, люди, самые жестокие существа на земле, потому что вы не только жестоки по отношению к другим народам, но вы также жестоки по отношению к себе!

Это не значит, что мы идеальны. Между эльфами, гномами, орками тоже возникали крупные стычки подобного рода.

Но история людей… Несколько тысяч лет, и все записи повествуют о том, как человек убивал человека, а тот, кто убивал больше, признавался одним из самых выдающихся вождей в истории.

Жестокость… Она уже глубоко впиталась в вашу кровь! Это ваш природный инстинкт!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 397. Николь наносит ответный удар**

Нельзя не признать, что рассуждения Лосюэ звучали как настоящее открытие. По крайней мере, когда Двэйн их слушал, то он, как представитель людского мира, был втайне очень взволнован.

Как бы он не противился этому, как бы ни пытался оспорить, но разум настойчиво говорил ему: объективно, Лосюэ прав.

История человечества и в самом деле напоминает непрерывную череду битв людей с людьми.

И этим характеризовалась не только эта эпоха, но и предыдущая, в которой Двэйн тоже прожил немало лет. Кровь лилась всегда и везде.

Лосюэ был для мага чужеродным, и то, что он вот так спокойно рассуждает о слабых местах людей, ему чрезвычайно не нравилось.

Наблюдая за тем, как меняется выражение лица Двэйна, Король Эльфов понял, что его цель достигнута. Его молодому противнику был тяжело смириться с такого рода высказываниями, но он никак не мог их опровергнуть.

Пока Двэйн молчал, не зная, что сказать, Николь стояла в стороне и…

Глаза Медузы Горгоны были закрыты. Она все это время пребывала в молчании, не пытаясь вступить в беседу. Когда Лосюэ рассказывал предания о древних временах, Николь внимательно его слушала, но выражение ее лица оставалось прежним.

Подумаешь, демоны некогда создали великолепную культуру. Ну и пусть. Эльфы, гномы и орки объединились и подняли восстание. Ну и ладно. Даже рассказ о древних божествах никакого особого впечатления на царицу не произвел.

На ее прекрасном лице сохранялось безразличие. Как будто ничего не могло ее удивить или растрогать.

Затем, когда Лосюэ упомянул о поэму, весьма распространенной на материке, и начал рассказывать о том, как красавица обманула беса, чтобы узнать его слабое место…

Когда эльф начал свое повествование, Николь несколько задрожала, хотя ее лицо по-прежнему было точно каменное…

Глядя на ее брови, можно было догадаться, что Медузу Горгоны в данным момент что-то беспокоило. Даже она как будто была чем-то расстроена. Царица, сама того не замечая, внезапно тихо вздохнула. Ее голос прозвучал едва слышно, но волнение так редко появлялась на лице, что эту малейшую перемену заметить было не так трудно.

В миг, когда эльф принялся жестко критиковать людей за их врожденную жестокость, и даже Двэйн, обладавший глубокими познаниями, не знал, как ему возразить, Медуза Горгона внезапно рассмеялась.

— Ха-ха!

Этот легкий смех, едва заметная улыбка на устах, но Двэйн и Лосюэ разом ощутили, что за ними скрывается издевка и презрение.

То, что на лице этой всегда холодной как скала женщины смогли появиться некоторое волнение, уже было труднодостижимо. Сегодня она внезапно смогла улыбнуться, это было просто удивительно!

К тому же, издевка в ее смехе звучала вполне отчетливо.

— О, похоже, госпожа Медуза хочет возразить мне, — нахмурился эльф и бросил в сторону Николь равнодушный взгляд. — Неужели по-вашему натура людей вовсе не такая?

— Нет, я считаю, что Вы сказали правильно, — голос царицы звучал несколько приглушенно, но очень отчетливо.

Николь повернулась к Двэйну и обратила на него свое лицо с плотно закрытыми глазами. Затем она тихо сказала:

— Двэйн, Ты уже очень долго находишься в мире людей и за это время многому меня научил… Я помню, первое, чему ты меня научил, было то, что все люди лицемерны и сговорчивы на словах, но на деле могут совершить предательство. Теперь я знаю, что характер людей от природы ужасен, и всему этому научил меня ты. Я запомнила все, что ты мне сказал. Каждую мелочь. Кроме того… Когда ты был занят и не мог уделить мне время, я общалась с твоей будущей женой. Я так благодарна Вивиан, этой милой девочке. Она часто проводила со мной время и много рассказывала из истории людского племени. И хотя говорит она несколько невнятно, но к счастью, у меня есть и время, и терпение, поэтому все же благодарю ее. Я узнала столько всего нового!

Царица медленно покачала головой.

— Вивиан несколько дней подряд читала мне «Общую историю материка с древнейших времен до наших дней», поэтому я думаю, что в целом Его Величество Король Эльфов говорит верно. Люди и в самом деле производят впечатление хитрых, лицемерных существ, а уж жестокость у них в крови, это точно…

Лосюэ усмехнулся, а Двэйн выглядел несколько потерянным.

Быть высмеянным эльфом еще куда ни шло, но вот Николь то ведь очевидно должна быть на его стороне! И вдруг она ни с того говорит ему такое…

Но Двэйн по-прежнему ничего не мог сказать в ответ.

Далее, Двэйн и Лосюэ, оба были чрезвычайно удивлены и напуганы поведением Николь.

— Однако… Хотя все это правда, но мне кажется… разве в этом есть что-то плохое? — Медуза слегка наклонила голову, точно размышляя о чем-то, а затем стальным голосом процедила. — Я думаю, в этом нет ничего такого!

Затем Николь, повернувшись к Лосюэ, откровенно насмешливым тоном сказала:

— По крайней мере, мне кажется, вы, эльфы, или, допустим, гномы, или какое-нибудь другое племя не имеете никакого права заявлять о недостатках человечества, да еще и таким принижающим достоинство тоном.

— Почему это?

Лосюэ остолбенел.

Он обладал превосходными манерами, а потому не мог рассердиться на того, кто решился ему возразить. Он выжидающе посмотрел на Николь.

Медуза ответила не сразу. Она, вопреки ожиданиям, обратилась к Двэйну:

— Я помню, как-то мы с тобой просто так болтали и в ходе обсуждения чего-то привели такой пример: стадо оленей выживает благодаря тому, что питается листьями с деревьев. В итоге, листва остается только у самой верхушки, и лишь только один, самый высокий олень сможет до нее дотянуться, а остальные, низкие олени умрут от голода. Только потому, что они не смогли дотянуться до вершины… Двэйн, я отчетливо помню, когда ты приводил этот пример, то сказал несколько слов, которые произвели на меня очень глубокое впечатление. Первое — это сильные побеждают, слабые исчезают, то есть попросту естественный отбор. А второе… Ага, кажется, эволюция, верно? Именно поэтому низкие олени погибли, а высокие, отличающиеся от основной массы — выжили, и их потомки здравствовали в течение многих-многих веков. Через много лет, все олени стали рождаться высокими, а низких не осталось ни одного! Такой процесс отсеивания очень жестокий, но это способствовало тому, что качество популяции оленей значительно улучшилось. Двэйн, я помню, тогда ты сказал примерно так, верно? В таком же духе можно рассуждать о степных баранах: выживает тот, кто бежит быстрее. Потому что те, кто бежит медленнее, рано или поздно угодят в лапы льву и будут съедены.

Лосюэ казался сосредоточенным.

— Однако же, как же это связанно с убийством себеподобных?

— Связь есть, и очень большая. К тому же… Эльфы, скорбь других племен… — голос ее звучал необычайно холодно.

Затем на ее лице появилась странная улыбка. Она медленно проговорила свой следующий вопрос:

— Господин Лосюэ, Вы говорили, что изучили историю людского рода. Сказали, что люди безжалостно убивают друг друга… Но! Неужели Вы не заметили одну очень важную вещь, которая послужила предпосылкой к такому поведению? Вы сказали, что такой предпосылкой послужили другие племена, которые были либо подчинены, либо истреблены.

Николь говорила тоном, не допускавшим никаких возражений.

— Выживают сильнейшие! Так было и будет всегда! Этот закон будет существовать вечно, я в этом абсолютно уверена. Так называемая безжалостность, о которой Вы говорите… Вы так говорите только потому что, что люди повырезали Ваш народ, повырезали и выходцев из других племен, подчинили их, заставили склонить голову перед ними… Но это подчинение также не выходит за рамки теории об естественном отборе! Другие племена не смогли превзойти людей, а потому в схватке с ними потерпели сокрушительное поражение. Некоторые даже существуют теперь только в сказаниях и легендах… Они — олени, которые оказались недостаточно высокими, чтобы достать до листьев, и потому умерли с голоду. Они — бараны, которые бежали недостаточно быстро, и угадили в пасть льву. В их смерти никто не виноват, скорее, это их нужно винить за их слабость, из-за которой они сошли с исторической арены.

— Это процесс. Люди. Орки. Эльфы. Остальные народы. По меньшей мере, раньше все находились на одной линии старта.

Господин Лосюэ!

Вы обвиняете человечество в хитрости, в краже ими достижений цивилизации демонов. Почему же вы тогда не обвиняете себя в чрезмерном следовании букве древних канонов и неумении направить свою энергию на достижение превосходства над остальными народами?

Вы обвиняете человечество в том, что они нарушили данное ими обещание, попрали успехи достигнутого соглашения и выступили против своих союзников. Почему же вы тогда не обвиняете себя в том, что были слишком наивны и слепо поверили людям на слово?

И, наконец, вы обвиняете людей в жестокости… Почему же тогда вы не обвиняете себя в излишней мягкости и неспособности взять ситуацию в свои руки?

Неважно, каков был процесс. Теперь лишь важен результат. Свершившийся факт. И он таков: люди победили, а вас выпнули с материка, как паршивую собаку с насиженного места. И вы еще смеете жаловаться на свою участь и обвинять в своих неудачах победителя. Не лучше ли одуматься и наконец обратить внимание на недостатки, которые у вас есть!

Двэйн никак не ожидал, что молчаливая Николь… сможет высказаться в столь острой манере. К тому же, она ведь не была человеком!

Лосюэ не проронил ни слова.

Его лицо становилось все более суровым. Он всерьез задумался слова Медузы и, поразмыслив некоторое время, сказал:

— Госпожа Медуза, я признаю, что в Ваших словах есть доля истины. Однако… Неужели Вы полагаете, что то что я сказал по поводу самоистребления — полнейшая чушь? На мой взгляд, этот вопрос имеет первостепенное значение.

— Но ведь к этому есть предпосылки, — медленно ответила Николь. — Люди подчинили всех своих противников и только потом начали уничтожать друг друга. Это точно такой же естественный отбор. Вот, к примеру, мои волосы… высохшие и больные волосы выпадают, и только после этого вырастут новые, красивые, блестящие волосы. Когда не поступает угрозы из вне, когда не с кем соперничать, тогда люди начали соперничать между собой, чтобы соблюсти закон природы. Потому что если нет борьбы, то любая этническая группа и любое племя вскоре придут к одному — к деградации!

Сказав это, Николь обратилась к Двэйну:

— Так или нет? Уверена, ты согласен со мной, Двэйн.

Двэйн сразу понял то, что она хотела сказать, и утвердительно кивнул. Глядя на царицу, он выглядел серьезным и сосредоточенным. «Потому что все вы, наши внешние враги, уже посрамлены, никто ныне не может достойно конкурировать с нами, людьми. У нас теперь есть только внутренние конфликты… » Смысл слов Николь был примерно такой.

«Вы уже давно откинуты на задворки нашей могущественной Империи!.. Должно быть, эти слова глубоко задели эльфа…

Двэйн быстро сообразил, как надо действовать. Он рассмеялся.

— А Вы, господин Лосюэ, что Вы думаете по этому поводу?

Эльф молчал. Казалось, он глубоко задумался над словами Николь.

Прошло довольно много времени, но Король Эльфов по-прежнему не произнес ни слова.

— Вы все правильно говорите. Мы, люди, не можем жить, не проливая крови, — вздохнул Двэйн, затем его голос стал суровым. — Когда мы изгнали вас из этих земель, у людей на материке не осталось ни одного противника! Но принципы конкуренции никуда не делись! Хотя люди, как Вы сказали, занимаются уничтожением себе подобных, господин Лосюэ, если внимательно читать историю человечества, то могущественные государства всегда уничтожало более слабые. Более жизнеспособные поглощают менее жизнеспособных…В итоге, слабые выбывают из игры, а стильные остаются! На смену старому всегда приходит новое…

Лосюэ покачал головой.

— Я по-прежнему утверждаю, что ни среди эльфов, ни среди других племен такого закона никогда не существовало.

На этот раз Двэйн засмеялся еще громче.

Вскоре, глаза его странно блеснули, и он невозмутимо сказал:

— Вы говорите, у Вас такого нет? Может быть и так… Но, это все потому, что Вы не способны стать хозяевами материка! Если бы Вы захватили власть и стали единственным сильным племенем на земле, возможно, Вы бы уничтожали друг друга с еще большим ожесточением, нежели люди.

Двэйн презрительно усмехнулся.

— Господин Лосюэ, как жаль, что Вы проиграли еще на самом первом этапе борьбы! Если Вам уж так хочется порассуждать об ужасном характере людей, то Вы сначала поставьте себя на наше место, а потому уже выкрикивайте Ваши скучные заявления!

Глаза Лосюэ гневно блеснули. Выдержав паузу, он улыбнулся.

Его улыбка была совершенно искренней, в ней не было никакого скрытого смысла. Двэйну показалось, что эльф выглядел несколько разочаровано, но его глаза сияли.

— Очень хорошо, — Лосюэ внезапно встал и слегка поклонился. — Благодарю Вас за столь оживленную беседу. Прошу вас принять мою искреннюю благодарность. Кажется, наша сегодняшняя дискуссия несколько расширила мои познания. Герцог Тюльпан, я согласен с Вами, проигравший не имеет право давать оценку победителю. Я непременно еще раз тщательно обдумаю Ваши слова.

Глядя на Лосюэ, Двэйн внезапно пожалел, что вообще завел с ним эту беседу.

«Кажется… я не должен был этого говорить. Возможно, так они быстрее осознают свои промахи…»

Подавив в себе гнетущее чувство, Двэйн, желая побыстрее закончить этот разговор, вежливо сказал:

— Хорошо, господин Лосюэ. Оставим обсуждение людских проблем. А ведь Вы не до конца рассказали нам ту историю с демонами. Что произошло после того, как их племя было уничтожено?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 398. Исчезнувший бог**

Война!

Таков был ответ Лосюэ.

Когда племя демонов было уничтожено, предполагаемая эпоха перемирия, которую все народы ждали так долго, так и не наступила. И отношения между племенами не стали дружескими, как это было задумано прежде.

Теми, кто первым нарушил мир, стали люди, которых прежде считались низшей расой. В мрачную эпоху, наступившую после падения господства демонов, люди «пригрели» большое количество беженцев, постигали их культуру, перенимали их знания и опыт в различных сферах, и все это привело к колоссальному росту их сил!

Люди больше не были слабыми, какими они были прежде. Они успешно переняли часть культуры демонов, и стали сильнее, умнее, сообразительнее.

Разумеется, вместе с этим росли и их амбиции!

Когда война легендарной эпохи закончилась, по соглашению, заключенному между всеми племенами, эльфы получили богатые северные земли и леса горного хребта Цилималуо.

Гномы, помимо их прежней среды обитания, получили холмистые земли на юго-западе. Что касается орков, то они, ввиду своей многочисленности и физической мощи, получили равнинные земли в центральной и южной частях материка. Там орочье племя образовало несколько небольших государств.

Люди оказались единственными, кто по результатам раздела не получил практически ничего, кроме незначительного участка земли, да и то почти полностью высохшего и неплодородного.

Двэйн спросил Лосюэ об ареале обитания людей на самых ранних этапах истории, и его ответ поразил его.

— Согласно древним преданиям, если конечно в летописях не содержится ошибки, после войны люди получили небольшой участок земли на западе и северо-западе. То есть, большая часть этих земель ныне находится под Вашим контролем, герцог.

Двэйн не понаслышке знал, что земли северо-запада промерзлые и неплодородные из-за холодного сурового климата.

Очевидно, что люди были очень недовольны полученными владениями…

Конечно, люди не стали открыто выражать недовольство, ведь тогда они были еще достаточно слабыми. Лишь впоследствии ситуация в корне изменилась.

Плодовитость людей оказалась значительно выше, чем всех остальных народов.

Особенно, когда владычество демонов пало, и люди освободились от рабства. За какие-нибудь десять лет их численность выросла во много раз!

Огромная численность и возникшее в результате этого перенаселение, помноженные на изменившуюся до неузнаваемости силу, а еще настроения в массах — конечно, полученной ими земли оказалось недостаточно, и она очень скоро перестала удовлетворять их жизненным требованиям.

Все эти обстоятельства в совокупности на выходе могли иметь только один результат!

Война! Война за выживание! Жестокая и беспощадная война!

Но теперь сила людей заключалась в изменении их возможностей не только на физическом, но и на интеллектуальном уровне. Если сравнивать их с орками или гномами, то мозг людей был устроен гораздо сложнее, что предопределило их хитрые и изощренные методы достижения своих целей. Эльфы обладали едва ли не высшим интеллектом… Однако, у эльфов есть одна большая слабость: стремление к консерватизму! Очень упорное стремление!

В борьбе за средства к существованию люди с легкостью победили гномов и выгнали их с северо-западных гор далеко на юг. В то же время людям досталось множество технических изобретений, оставленных гномами.

Затем началась война с орками. Их армия была очень мощная, но люди решили использовать не силу, а свое хитроумие. Они задействовали несколько видов войск, разработали изощренную тактику ведения боевых действий и начали применять различные обманные маневры.

В тех летописях о древности, которые пересказывал Лосюэ, было сказано следующее:

«Один человек может с легкостью победить одного орка.

Десять людей-воинов с легкостью победят десять орков-воинов, но сто человек с трудом отобьют натиск ста орков-воинов.

Если тысяча на тысячу… то люди непременно победят!»

В ходе войны люди активно сеяли раздор в стан врагов, разделяли их колонны, делали вид, что сдаются, и применяли различные другие приемы, заманивая простодушных орков в расставленные западни и ловушки.

Несмотря на то, что орки обладали мощной военной силой и большой численностью рядового состава армии, они неизменно терпели поражение, одно за другим. Люди постепенно, километр за километром, захватывали их земли.

К сожалению, в ходе войны эльфы оставались в стороне, а ведь лучшие специалисты в магии на земле.

Гордые и консервативные эльфы, уставшие от войны, и не думали о победе. После очередного крупного поражения орки попросили эльфов о помощи, но они, заранее решив ни во что не вмешиваться, отклонили их просьбу и, игнорируя опасного врага, продолжали жить в диких обширных лесах.

Эльфы, не зная забот и хлопот, по-прежнему вели свою спокойную мирную жизнь.

Такой поступок, без сомнения, привел к тому, что другие племена упустили возможность победить людей.

Эта война в истории преступного народа называется «Вторая мифологическая война».

В конце этой войны люди начали одерживать значительную победу. Они захватили большую часть юга материка, орки и гномы были изгнаны на север.

На юге люди построили города, деревни… Вся эта культура была создана людьми, но в ней чувствовался сильный привкус культуры демонов.

На последних этапах войны орки и гномы, находясь на грани полного уничтожения, эльфы наконец опомнились.

Но было уже слишком поздно!

Победив орков и гномов, люди отняли у них большую часть земель, и практически весь материк оказался захвачен. Исход войны был предрешен.

К тому же в борьбе с эльфами, обладающими совершенной магией, люди снова отличились своей сообразительностью.

Живущие на обширных территориях эльфы имели свои преимущества. Они — превосходные лучники, выдающиеся маги… Но люди и не собирались разворачивать крупномасштабную атаку в лесу.

Согласно запискам о древности, люди придумали простой, но эффективный план — сжечь леса!

В древних приданиях часто встречаются описания северной части материка, и она была отнюдь не равнинной. Некогда там существовал обширный густой лес.

А сейчас тот лес, который там находится, называемый Ледяным — это не более чем небольшая часть, оставшаяся от того массива, который существовал там раньше.

На этот раз люди действовали очень решительно!

Приблизившись к лесу, люди принялись рубить и сжигать деревья, задействовав огромное количество работников

Эльфы терпеливо и высокомерно ожидали. Они были твердо убеждены, что когда люди войдут в лес, они используют свои природные преимущества и быстро обратят людей в бегство.

Но они жестко просчитались.

Менее чем за год люди вырубили большую часть леса. Земля обуглилась от постоянных пожаров. Густорастущий лес навсегда исчез с этой части материка (позже, с течением времени эта местность стала равнинными широтами).

Своим поступком люди вызвали в эльфах всплеск подлинной ненависти к ним.

К сожалению, в порыве гнева гордые эльфы совершили одну очень большую ошибку. Надо признать, их решение было крайне невежественным.

Надменные и упорно отстаивающие свое мнение, эльфы рассердились так, что стали действовать необдуманно. Большая часть армии эльфов вышла из леса и заняла позиции на равнине.

Тела эльфов весьма хрупкие, а они еще и вышли на открытую местность! Солдаты и всадники людей были одеты в тяжелые крепкие доспехи, у эльфов такого обмундирования не было.

Эльфы рассчитывали стремительной атакой быстро разделаться с людьми, но, учитывая силы сторон, итог такой битвы был предрешен с самого начала! Особенно, если учитывать, что в эпоху варварства люди обучились немалому количеству эльфийских заклинаний. Впитав в себя часть культуры демонов, человечество к тому времени уже произвело на свет не мало хорошо обученных магов.

(Изначально у людей не было магов, но они научились ей от эльфов и демонов).

Тогда маги из людей не были такими сильными, как сейчас, однако наличие специалистов в сфере магии окончательно уничтожило преимущество эльфов над людьми.

Кроме того, с этой войной надежды племен на восстановление мира и равенства всех народов окончательно испарились!

Крайне малочисленные эльфы никогда не стремились развивать военное дело, и даже в плане вооружения и обмундирования эльфы славились красотой, но не качеством. Такая армия, покинув пределы леса, как естественного защитного барьера, да и к тому же лишенная преимущества в магии, была обречена на поражение,

Война союзников против демонов, называемая в летописях «Первой мифологической войной», длилась целых сто лет. А вторая война продолжалась только лишь десять лет, и за это время люди полностью победили всех своих противников.

К тому же, к концу войны, когда эльфы из последних сил пытались оказывать сопротивление нескончаемым рядам людской армии, в истории материка впервые появился новый игрок.

«Рыцарь-дракон!»

Голос Лосюэ звучал низко и нечетко. Когда он сказал это имя, его глаза были наполнены глубоким чувством.

— Рыцарь… дракон? — зрачки Двэйна блестели.

— Да. Драконы и люди объединили силы. Высокомерные драконы неожиданно опустили свои гордые головы и послали своих солдат, которые прилетели на помощь людям и стали для них чем-то вроде персонального средства передвижения. Мощные солдаты-люди и их огромные «верховые лошади» стали действовать вместе. Эта была страшная сила! После этого эльфам уже нечего было надеяться на то, что их превосходная магия сотворит чудо.

В голосе Король Эльфа послышалась злоба.

— У вас, людей, появился очень мощный союзник! А мы остались ни с чем, точно оплеванные! Это было предательство! К концу войны другие племена осознали всю опасность положения, а люди, похоже, уже приняли окончательное решение уничтожить все племена, обитающие на материке.

Мысли стремительно вращались в голове Двэйна, и у него тут же возникла одна весьма заманчивая идея. Но он по-прежнему старался говорить небрежно:

— Ага. Но, должно быть, у людей была какая-то веская причина…

— Конечно, я только что сказал, что это предательство! Но драконы пошли на это только из-за своего бога!

Король Эльфов сжимал в руке копье Лонцзинуса, на кончиках его пальцев начала постепенно возникать энергия, и железное древко оружия в его ладони начало тихонько вибрировать. Лосюэ слегка повернул запястье, и острие копья начертило в воздухе какой-то замысловатый узор.

— Бог! Ваш людской бог! Победил нашего бога!

Лосюэ сделал паузу, чтобы перевести дух. Он усилием воли отчаянно пытался подавить гнев, и от его взглядом веяло суровым морозом.

— В это копье были влиты святые силы бессмертных богов. Бог орков, эльфов, гномов и других племен — каждый подарил этому копью частичку своего благословения. В итоге им удалось создать оружие, мощнее которого не сыщешь на всем материке! Сила этого копья даже эльфам кажется просто невероятной… Разумеется, только этим копьем можно было победить дьявола, а согласно договоренности, которая должна была вступить в силу после победы над ним, это оружие необходимо было передать оркам. Однако, по настоянию вашей богини, передала его на сохранение другому людскому богу, Аресу. Обладая этим удивительным оружием, после Второй мифологической войны, когда она переросла в битву между бессмертными, боги наконец поняли, к чему привело решение богини.

Арес прекрасно знал, что с этим копьем он может смело противостоять и боевой силе орков, и магии эльфов. Кроме того, его выковал сам бог гномов, который сделал его невероятно крепким, и разбить его очень даже непросто! С помощью этого копья Арес наголову разбил всех богов! Можно сказать, что боги проиграли не Аресу, а самим себе.

Вторая мифологическая война закончилась полным поражением всех племен.

Даже боги, оберегающие свой народ, не смогли выдержать борьбу с богом людей, обратившим их силы против них же самих. Народы лишились святых покровителей, а потому утратили всякую надежду на дальнейшее счастливое существование!

А затем последовало изгнание.

Люди не стали добивать и без того ослабленные племена, потому что боги спустили им указание свыше, согласно которому все преступные народы следует оттеснить на север.

В наказе богов своему народу так и прозвучало — «преступные народы», ведь они должны были как бы понести наказание за свое поражение и, покинув материк, отправиться далеко на север.

Боги создали Ледяное поле, а также огромный магический барьер. Тогда же была сотворена высокая Святая гора, на которой поселились драконы. И так должно было длиться вечно! Они стали надежными охранниками человечества.

На этом древняя мифологическая эпоха завершилась! С того времени на материке Лоулань началась новая эра. Эра людей.

Люди стали властителями мира, единственными властителями!

Прослушав эту историю до конца, Двэйн, наконец, испустил глубокий вздох. Это легендарное время уже давно кануло в лету. Если бы эльф не рассказал ему об этом, то Двэйн никогда бы не узнал всей правды, ведь в материковых летописях об этой эпохе не осталось ни одной записи.

Закончив говорить, Лосюэ посмотрел на Двэйна странным взглядом.

— Древняя, мифологическая эпоха уже давно закончилась, но в этот раз я приехал сюда для того, чтобы познакомиться с миром людей, внимательно изучить ваши обычаи, вашу культуру и религию… Потому что в моем сердце есть два самых больших сомнения!

Смерив Двэйна пристальным взглядом, Лосюэ горько усмехнулся:

— Люди узурпировали весь материк, а следы существования здесь других племен предусмотрительно стерли, даже воспоминания о демонах и те похоронили в своей памяти, что теперь даже самые краткое упоминание о них не найдешь даже в самом старом, самом плесневелом свертке не найдешь!.. Однако, почему же история о молодой девушке и бесе беспрепятственно разошлась по всему материку? Если уж похоронить какое-то историческое событие, то похоронить основательно, уничтожив всякое доказательство ее существования. Зачем же оставлять поэму, напоминающую об этом? Как будто это сделано нарочно… Это действительно очень странно!

— Второй вопрос. Он вызывает у меня гораздо большее удивление. Когда я ехал на юг, то понял, что сейчас люди верят в божество по имени Богиня Света… То есть, в ту самую богиню, что в мифологическую эпоху помогла племенам уничтожить дьявола. Однако… сейчас в вашем мире есть официальная религия, есть храмы и папа, и вы проповедуете, что на небе существует только одна богиня — ваша, людская Богиня Света. Тогда вопрос… Куда же делся Арес? Ведь это именно он некогда убил дьявола, завладев копьем, созданным остальными богами. И именно он победил их, кстати, с помощью того же копья. Ведь это один из сильнейших людских божеств! Но почему нигде, ни в одной вашей летописи о нем не говориться ни слова?

Двэйн остолбенел. За все время, пока Лосюэ рассказывал подлинную историю материка, этот вопрос ни разу не возник у него в голове.

Король Эльфов, четко произнося каждое слово, медленно сказал:

— Арес… Некогда люди верили, что он — сильнейшее людское божество, чье могущество также великолепно, как и могущество богов других народов. К тому же, согласно древним преданиям, Арес в своей силе во многом превосходил вашу богиню! При том, он стал еще более могущественным после того, как ему досталось копье Лонцзинуса… Но почему же тогда люди перестали в него верить, и он навсегда и безвозвратно исчез из вашей истории… И почему это копье вдруг ни с того ни с сего стало символом веры всадников Империи?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 399.1. Золотистый дракон (часть 1)**

Эльф поделился своими сомнениями. Насчет первого, у Двэйна само собой не было никаких мыслей. А вот по поводу второго… почему сейчас существует только Богиня, но нет упоминаний об Аресе…

Двэйн рассмеялся.

— Господин Лосюэ, раз уж Вы читали общую историю материка, то Вы непременно должны знать, что тысячу лет назад, перед тем, как на материке было основано государство Лоулань, и несколько отдельных княжеств боролись между собой за лидерство, здесь существовало множество религий, помимо веры в Богиню Света. И главным божеством в них была отнюдь не Богиня. Это очень трудно объяснить…

Двэйн еще не закончил говорить, как внезапно резко изменился в лице и также неожиданно смолк.

В комнате их было трое. Лосюэ очевидно самый сильный из них, Медузу и Двэйна по рангу тоже можно отнести к сильнейшим. В тот самый момент, когда Двэйн неожиданно смолк, эльф и царица одновременно встали.

Это произошло потому, что когда Двэйн говорил, снаружи, а точнее, откуда-то из города потянулся сильный и резкий запах!

Он был наполнен каким-то особенным напряжением, подавляющая сила устремилась в небеса, точно она превосходила всю живую энергию на земле! В воздухе витало ощущение скрытой угрозы, которая вот-вот с бешеной скоростью вырвется наружу!

Запах становился все сильней. Ветер принес его издалека, но Двэйн тут же узнал его.

Выражение его лица резко изменилось. Впившись глазами в Лосюэ, маг внезапно усмехнулся:

— Хорошо! Очень хорошо, господин Лосюэ! Вот уж не думал, что, отправляясь в путь, Вы с собой заодно прихватите коллегу-дракона.

Все верно. Этот сильный запах был отличительной чертой драконов, даже в некотором смысле их гордостью. Двэйну не раз приходилось иметь дело с драконами, а потому он сразу узнал его. К тому же, судя по степени напряженности и величия, ощущавшегося в воздухе, это был не меньше чем золотистый дракон!

И похоже, он был в бешенной ярости!

Лосюэ нахмурился. Он собирался что-то сказать, но в последний момент промолчал. Посмотрев на Двэйна, эльф тут же повернулся к выходу и стремительно выбежал наружу. Двэйн помрачнел. Неважно, кто привел сюда этого дракона, но если он был настолько сердит, как предполагал маг, то мог с легкостью уничтожить добрую половину города. Тогда Двэйн понесет значительные убытки.

Времени на размышления не было. Двэйн вслед за эльфом стремительно выбежал из комнаты.

Выпустившим столь мощную струю огня был никто иной, как третий принц, находившийся в услужении у Короля Эльфов.

Сегодня, когда Лосюэ вместе с принцессой Луизой вошел в имении Герцога Тюльпана, он приказал дракону оставаться Торговой Палате, где они остановились.

Но, будучи некогда третьим принцем драконьего племени, золотистый дракон не мог спокойно усидеть на одном месте. У него тоже имелись свои амбиции и коварные замыслы. Сейчас в его душе полыхала жгучая ненависть! Находясь на грани гибели, принц сумел отбросить драконью гордость и принципиальность и тут же смело принять решение сдаться Лосюэ. Обычно, если золотистый дракон шел на такие меры, то он либо был слишком слабохарактерным, либо вынашивал план мести! Но тогда от него требовалась колоссальная выдержка.

Без сомнения, Его Высочество третий принц относился к младшему поколению драконов. Некогда в борьбе за титул старейшины племени, он осмелился втайне заключить с Двэйном сделку, замыслив убийство своего старшего брата. Конечно же, принц не был слабаком.

Поэтому золотистый дракон всегда относился к Лосюэ с должным почтением, однако это вовсе не означало, что он стал его преданным слугой и впредь будет беспрекословно выполнять все его приказы, и Король Эльфов прекрасно понимал это.

Поэтому когда он покинул здание Торговой Палаты, принц стал усиленно соображать. Само собой, он не собирался становиться игрушкой в руках Лосюэ. Он вел себя, как коварная змея, внешне казавшись почтительным, но в душе мечтая оттяпать руку своего хозяина!

Лосюэ с самого начала понял это. Король Эльфов от природы был очень умным, и показная покорность дракона не могла обмануть его. Он точно наслаждался этим, каждый день наблюдая за тем, как сгоравший от ненависти принц уважительно кланялся ему. Это доставляло Лосюэ как-то особенное удовлетворение, а то, что происходило у дракона в душе, его нисколько не интересовало. Вот только, когда эльф принял решение посетить мир людей, он не стал оставлять его на севере.

Умудренный опытом Король Эльфов понимал, что внешне державшийся крайне любезно золотистый дракон на самом деле настроен к нему очень враждебно. Лосюэ постоянно спрашивал себя: а что, если полностью подчинить себе этого «кровожадного монстра»? Ведь в нем не только кипит ненависть, но он еще и обладает реальной мощью и достаточно разумен. К тому же, он уже давно посрамил свое достоинство и величие!

Не имея над ним власти, оставлять его на севере было крайне опасно. Кто знает, может, во время его отсутствия, принц может навлечь на эльфов какую-нибудь беду. Кроме Король Эльфов, среди правителей преступного народа не было настолько сильного вождя, который бы смог защитить племена от гнева золотистого дракона.

Поэтому Лосюэ приказал принцу сопровождать его в мире людей. Эльф чувствовал особенное наслаждение, когда смотрел, как этот гордый, почитаемый всеми дракон унижается перед ним.

Само собой, принцу совсем этого не хотелось делать. И неизвестно, о чем он размышлял всю дорогу, пока они добирались до владений Герцога Тюльпана. Король Эльфов практически все время молчал, встретив такого сильного соперника, золотистый дракон никак не мог понять его.

Сегодня Лосюэ, наконец, предоставил его самому себе и отъехал в имение герцога. Дракон не стал терять не минуты и принялся усиленно размышлять, что ему делать дальше.

Северо-запад. Город Лоулань. Резиденция Герцога Тюльпана.

Золотистому дракону эта местность была вполне знакомой. На самом деле, когда он втайне сотрудничал с Двэйном, то по-прежнему оставался гордым и всеми почитаемым принцем драконов. Но теперь его положение сродни презренного слуги!

Надежда бледным пламенем теплилась в его душе. Может, снова получится сторговаться с этим герцогом! Тогда Двэйн здорово помог ему разделаться с его старшим братом, может, он в этот раз тоже сможет сотворить чудо и этого Лосюэ…

Мощь эльфа страшила принца. В конце концов, ему проиграл даже его могущественный отец, а ведь он считался сильнейшим мира сего! Сейчас победить Лосюэ для дракона было за гранью возможного, но, может быть, этот Двэйн сможет совершить чудо — преподнесет ему такой сюрприз.

Принц располагал некоторой информацией, согласно которой у Двэйна под боком имеется не менее трех человек, чья сила уже достигла святого уровня. А еще у него есть Медуза Горгона…

Принц уже давно знал о том, что у Двэйна есть мощные союзники, но он ничего не сказал об этом Лосюэ!

Столько сильнейших сосредоточенно у Двэйна в руках, плюс если дракон лично присоединится к ним, то… Если грамотно использовать такую силу, то, наверняка…

Вспомнив, как Лосюэ ногой придавил его к земле, золотистый дракон рассердился. В его сердце вспыхнуло яркое пламя ненависти!

Прошло некоторое время с тех пор, как Лосюэ ушел. Подождав еще немного, принц потихоньку вышел из здания Палаты.

Работники Палаты, разумеется, и не подозревали о том, какой силой обладает дракон. Тем более не знали об этом посланные Филиппом солдаты, тайно наблюдавшие за всем, что происходило в этом районе. Дракон намеревался проникнуть в загородный лагерь армии Герцога Тюльпана и отыскать там рыцаря по имени Родригез. В прошлый раз именно он был посредником в переговорах между Двэйном и принцем. Родригез обладал силой святого уровня, к тому же, дракон уже некогда общался с ним. Обратиться к нему было, по его мнению, наилучшим решением, ведь сейчас он вряд ли сможет быстро разыскать Двэйна, а путь в имение ему закрыт — там сейчас орудует Король Эльфов!

Будучи драконом, принц мог спокойно долететь до лагеря по воздуху. Никто и не заметит, как он с гордым видом пролетит мимо охраны.

План драконы осуществить в обычно людском городе было довольно легко… но только не в северо-западной столице Лоулань!

Потому что на этой территории, то есть, везде, где распространялась власть Герцога Тюльпана, недавно вышел новый приказ — о запрете полетов!

Лохарт, выходец с равнины Роулингов, сын плотника, ныне стал почетным членом воздушного отряда десептиконов.

Вспоминая о событиях прошлого года, следует признать, что этот сын плотника проделал великолепный, насыщенный путь. Он прошел курс весьма странных «тренировок» и успешно преодолев строгий отбор, наконец, стал настоящим членом отрядам десептиконов, специализирующихся на воздушных боевых действиях. Когда он впервые увидел выделенное ему средство передвижения, то чуть не сошел с ума от потрясения.

Метла?

Но вскоре этот сын плотника, наконец, открыл новую страницу своей жизни!

Будучи простым крестьянином, Лохарт никогда прежде не сталкивался с магией , но когда он увидел, как его учитель верхом на метле парит в пространстве, он понял, что увидел нечто магическое! Какая все-таки удивительная эта магия! И у него тоже есть возможность сесть на метлу и, подобно учителю, свободно парить в пространстве.

Лохарт вместе с другими членами отряда прошел тест на начальную магическую подготовку. Результаты на удивление оказались весьма неплохими. С точки зрения стандартов, он не обладал достаточными способностями, чтобы стать магом: его душевных сил было достаточно, а вот процент той энергии, которую можно использовать для магии, был очень низок.

Однако это не особо его беспокоило. Для того, чтобы стать десептиконом, необходимы были лишь душевные силы (в каком-то смысле, они уже были своего рода магическими), так как ему не нужно уметь разворачивать магию, и не нужно было обладать быстрой реакцией в этой области. Магические силы ему нужно были только для того, чтобы развернуть небольшой магический барьер вокруг метлы, чтобы она летала. На это способностей Лохарта хватало сполна.

Вступив в отряд десептиконов, Лохарт впоследствии прошел курс весьма странных тренировок… К сожалению, многие из простых людей не знают, что эти так называемые «странные тренировки» на самом деле, были разработаны магами в соответствии с принятыми стандартами обучения такого рода войск.

Скорость и виртуозность полета десептикона зависит от того, насколько сильны его душевные силы. Для этого они нуждаются в особых упражнениях, которые подходили только им.

Затем Лохарт, получив за свое старание похвалу от самого Герцога Тюльпана, стал выдающимся воздушным воином. Во время Северо-западной войны он проявил геройское мужество и прекрасно показал себя в бою, поэтому после войны получил щедрую награду, получив повышение до командира одного из корпусов отряда десептиконов, состоявшего из восьми солдат.

Всего командующих в этом виде войск было не так много. Весь отряд десептиконов ныне насчитывал не более двухсот человек.

Как раз в последние несколько дней отряд получил приказ Герцога Тюльпана и теперь проходил очередной курс «странных» тренировок.

Согласно этому приказу и прилагаемому к нему списку требований, отряд десептиконов должен выступить в дозор вокруг центрального района города Лоулинь и следить, чтобы в радиусе пятидесяти ли никто не осмеливался подниматься на воздух. В течение пяти дней, пока действует приказ, любое существо, замеченное в воздухе, должно быть немедленно выслано за пределы города.

Отряд успешно справлялся с порученной им задачей и задерживали всех, кто взлетал в пределах указанного в приказе района.

Эта «нелетная зона» пробудила у всех живейший интерес, ведь это означало, что на материк проникло существо, умеющее летать!

После изобретения аэростата и его активного внедрения в повседневную жизнь, многие торговые гильдии тут же приобрели их для своих нужд — с помощью маленьких отправляли почту, на больших переправляли партии товара. По скорости и безопасности перевозок аэростат значительно опережал конные телеги.

Будучи богатой столицей северо-западного региона, Лоулань вмещал в себе огромное количество купеческих гильдий. В обычное время каждый день над городом проплывало около десяти аэростатов.

Лохрат не знал, что Двэйн приказал организовать «нелетную зону», чтобы подготовить отряд к подобной операции в военное время. К тому же, когда были проложены воздушные трассы, чтобы предотвратить возможные аварии и чрезвычайные происшествия, Двэйн счел необходимым разработать систему контроля за движением по воздуху.

На самом деле, еще раньше в городе Гилиате Двэйном был сформирован небольшой отряд десептиконов, который установил контроль над городскими воздушными трассами. В конце концов, Гилиат был производственной базой дл всего региона, и нельзя позволить, чтобы туда проникли шпионы! Хотя у всех городских ворот поставлена профессиональная охрана, но человечество теперь научилось летать по воздуху, и значение городской стены как основной защиты от разведчиков и захватчиков, стала постепенно утрачивать свое значение.

Надо сказать, Лохарту чрезвычайно не везло. Сегодня был четвертый день тренировок. Его отряд из восьми человек патрулировал воздушное пространство над городом, а остальные облетали дозором еще несколько районов за его пределами.

Пройдя через войну, Лохарт уже не был таким слабым, каким он казался прежде. Время, проведенное в отряде, закалило его психику и укрепило боевой дух.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 399.2. Золотистый дракон (часть 2)**

Получив приказ, Лохарт разделил своих подчиненных, и каждый отправился патрулировать порученный им участок пространства. Убедившись, что все идет согласно выстроенной им тактики, он в одиночество восседал на метле, наматывая круги над центральной улицей оживленного города.

Однако очень скоро, обстановка в городе, прежде спокойная, резко накалилась до предела!

Патруль успешно выполнял свою задачу уже четыре дня. К этому времени почти ни один аэростат не осмеливался приблизиться к городу. Даже если кто-то по неосторожности залетал в запретную зону, то отряды, дежурившие на периферии, тут же задерживали их. Лохарт полагал, что сегодня все будет так же просто, как и в предыдущие три дня… но он жестоко ошибся!

Когда он в очередной раз делал круг по зоне своей ответственности, то внезапно собственными глазами увидел, как буквально в двадцати метрах от него среди облаков возник чей-то силуэт.

Неужели кто-то все-таки поднялся в воздух?

Лохарт тут же устремился туда и, возникнув перед лицом летящего, преградил ему путь. Он был очень недоволен: что за подозрительные личности тут летают? Кто позволил ему подняться в небо?

Неужели этот летящий… какой-нибудь известный маг?

К магам члены отряда десептиконов питали особое уважение, но верный долгу Лохарт, ни колеблясь ни минуты, тут же вошел в пике.

Новая метла воина превосходно набирала скорость, к тому же, его навыки полета были отлично заточены, а потому ему не стоило особых усилий сделать в воздухе маневр и возникнуть перед лицом летящего. На полной скорости почти мгновенно остановив метлу, Лохарт выглядел великолепно. Глядя на чуть скрываемый облаками силуэт, который, казалось, был удивлен столь неожиданным появлением воина, Лохарт отдал честь и громко сказал:

— Прошу прощения! Я воин армии Герцога Тюльпана! Согласно приказу герцога, все полеты на территории города строжайше запрещены! Поэтому прошу Вас немедленно покинуть воздушное пространство. Спускайтесь на землю, я полечу следом! Внизу скажите мне свое имя и титул, чтобы мы занесли Ваши данные в протокол!

Золотистый дракон остолбенел.

Принц искренне не понимал, почему этот человек внезапно преградил ему путь. Обладая могущественной силой, он тут же распознал в этом молодом человеке бойца с весьма посредственным уровнем способностей. Дракон также разглядел, что воин сидел на каком-то предмете, на который было наложено заклятие полета… Вот только принц совершенно не понимал, что молодой человек только что ему сказал.

Запрещено летать? Спуститься на землю? Сказать свое имя и титул?

Что за шутки! Ведь он не кто-нибудь, а принц драконов! Пусть этот надменный Лосюэ не выказывает ему должного уважения, это еще куда ни шло. Но какой то маленький муравьишко смеет так с ним разговаривать!!!

Золотистый дракон усмехнулся. Он и не собирался следовать указаниям какого-то человека, но учитывая то, что он сейчас находился на чужой территории, принц окинул воина пристальным взглядом и, развернувшись, со свистом пролетел мимо него, держа курс на окраинные земли.

Лохарт понял, что дело плохо. Он всегда добросовестно делал свою работу. Увидев, как незнакомец, не проронив ни слова, пролетел мимо него, воин тут же издал недовольный рык. Он посмотрел на надетое на палец магическое кольцо, которое Двэйн некогда ему подарил. Оно увеличивало приток магической силы во время полета, и скорость и маневренность метлы по сравнению с другими значительно возрастала.

Сделав мгновенный разворот, Лохарт сорвался с место и что есть мочи помчался вперед. Описав идеальную по форме дугу и ловко перекувыркнувшись, он снова возник прямо перед носом дракона!

Если бы учитель Лохарта увидел искусный маневр своего ученика, он бы непременно похвалил его! Доброе слово первого командующего отрядом деспептикона, генерала Цигэ, многого стоило.

Однако принц, снова увидев перед собой этого назойливого человечишку, пришел в бешенство!

— Ваше благородие, своим поступком Вы нарушаете закон! Я, как человек военный, исполняющий свой долг перед Герцогом Тюльпаном, предупреждаю Вас: немедленно спускайтесь на землю, а не то…

Выражение лица Лохарта сделалось мрачным. Он еще не успел закончить, как вдруг он смутно почувствовал скрытую угрозу, исходившую от незнакомца.

— Проклятый муравьишко! — ледяным тоном проворчал золотистый дракон.

Пристально глядя на воина, принц поднял вверх один палец, с кончика которого тут же стремительно вырвался бурный поток ветра. Подобно лезвию ножа, ветер со свистом помчался на Лохарта и оцарапал ему лицо.

Ужас охватил воина. Он не обладал мощными боевыми навыками. Увидев ветряной вихрь, несущийся прямо на него, он хриплым голосом закричал. Глаза его округлились от страха. Однако, в критический момент он мог найти в себе силы побороть панический ужас и действовать решительно. Он тут же стремительно отлетел назад и, пригнувшись к метле, в попытке увернуться от удара сделал кувырок в воздухе,

Вжух!

Густой морозный ветер промчался прямо над его головой, едва не задев кожу, однако часть волос все-таки оказалась срезана.

Остановив метлу, Лохарт попытался справиться с охватившим его ужасом, и в его душе возник яростный порыв гнева!

Это провокация! Самая настоящая провокация!

«Раз ты смеешь насмехаться над законами клана Тюльпанов, то отведай тогда его гнев! Как ты посмел игнорировать приказы могущественного и величественного Герцога Тюльпана!

Глаза золотистого дракона сверкнули ослепительным светом. В них читалось удивление. Принц невольно должен был признать, что этот маленький и слабый муравьишко на своем странном магическом предмете летает очень достойно, а его техника маневрирования в воздухе была доведена до совершенства!

Лохарт тем временем уже отлетел на порядочное расстояние. Он был взбешен, но он не любил действовать сгоряча. Воин с первого взгляда определил, что его соперник очень силен, и в одиночку ему с ним не справиться. Нужно немедленно отступить и полететь за подмогой.

Но внезапно у него за спиной раздался ледяной голос:

— Уже уходишь?

Золотистый дракон поднял руку и взмахнул ей в сторону Лохарта.

От взмаха его могучей руки в воздухе образовалось бесчисленное множество воздушных потоков, скрутившихся в канат. Лохарт оказался блокирован со всех сторон.

Он чувствовал себя так, словно его обмотали длинными невидимыми тросами, и он не мог пошевелиться. Теперь он не сможет нигде скрыться и совершить маневрирование. Да он даже рукой не может пошевелить!

«Мастер! Мой противник — определенно мастер, могущественный и страшный!» — Лохарт сам испугался своих мыслей, он попытался дернуть ногой, но она даже не дрогнула.

— Ха! Изначально я не хотел тратить на тебя свое драгоценное время! Но, к твоему большому несчастью, я сегодня пребываю в скверном настроении!

Когда золотистый дракон говорил, его глаза блестели холодным светом. Его палец снова медленно поднялся вверх…

Раздался треск.

Лохарт не сразу понял, откуда раздался этот звук. Лишь медленно переведя взгляд на свою метлу, он увидел, что она переломилась пополам!

Раздался драконий рык. Взмахнув рукой, принц разрезал путы, сковавшие тело противника. Оказавшись на свободе, Лохарт закричал. Его метла теперь не просто переломилась, она была искромсана в клочья! Оказавшись без летательного средства, воин начал с головокружительной быстротою падать вниз…

— Ха! Жалкие людишки… Удивительно, что этот человек, ничего не смысля в магии, так искусно управляет магическим средством передвижения. Такое нечасто встретишь.

Принц полагал, что этот противный муравей разбился насмерть, но вскоре он убедился в обратном.

Двэйн убил огромное количество времени и сил на создание воздушного отряда десептиконов. Можно сказать, он вложил в него свою душу. Поэтому он очень ценил и берег каждого бойца из этого отряда!

Когда Лохарт стремительно полетел вниз, золотистый дракон громко рассмеялся, однако, затем его лицо точно окаменело.

Этот парень во время падения внезапно сбросил что-то со спины. Затем послышался свист, и за его спиной неожиданно возникла простыня, которая надулась как шар и подобно зонтику повисла в воздухе.

Легкую ткань тут же подхватило ветром, и падение Лохарта резко замедлилось. Когда порывы ветра становились немного сильней, его снова слегка приподнимало вверх.

Золотистый дракон не знал, что это было новейшим изобретением Двэйна, и все подчиненные, служившие в военно-воздушных силах армии клана Тюльпанов, должны были в обязательном порядке брать с собой на задания. А назвал Двэйн свое изобретение очень просто — парашют.

Если бы столь тщательно взрощенные и воспитанные им солдаты во время тренировок случайно сорвались с метлы и разбились насмерть, то это было бы настоящей трагедией! Все упорные труды Двэйна погибли бы напрасно!

Лохарт, почувствовав, что он падает, согласно порядку, выученному на тренировках, раскрыл парашют, и когда его тело дрогнуло и зависло в воздухе, он с облегчением вздохнул.

Однако, столь неожиданное спасение Лохарта еще больше рассердило дракона!

«Ха! Ты всего лишь маленький человечек, а уже три раза умудрился избежать своей смерти! Неужели ты думаешь, что ты сможешь уйти от меня живым?»

Ерунда!

На этот раз золотистый дракон рассердился по-настоящему! Этот странный зонтик стал для принца настоящим открытием, и с досады он выпустил в сторону Лохарта огненное дыхание.

Парашют Лохарта в мгновение ока превратился в пожар. За какие-то считанные секунды он сгорел дотла и, превратившись в пепел, рассеялся по ветру. Лохарт понял, что надежды на спасение больше нет. Он с громким крикам стремительно полетел вниз.

В этот момент, когда Лохарт уже морально готовился умереть, откуда-то снизу послышался звонкий спокойный женский голос:

— Ха! Что за маг издевается над бедным маленьким солдатом? Ну что за манеры!

Когда звук ее голоса сквозь ветер донесся до него, у Лохарта внутри все похолодело. Он тут же почувствовал страх, но в то же время на душе у него внезапно потеплело.

Лохарт отлично знал, кому принадлежал этот голос… Да и все члены отряда десептикона сразу же узнали бы его.

Чувство страха и уважения непременно сопровождали воина, когда он видел эту девушку.

Это была свояченица Герцога Тюльпана, вспыльчивая и крайне раздражительная Джоанна, специалист по ледяной магии!

Эта девушка занимала особенное положение в клане Тюльпанов. Солдатам она была больше известна как почетный командир воздушного отряда десептиконов.

Первое поколение десептиконов, из которых Двэйн сформировал первый небольшой отряд, состояло из нескольких десятков учеников школы магии Хогвартс. Пожалуй, это был самый короткий период в истории отряда. Двэйн сразу передал обучение и тренировку воинов для этого подразделения в ведение Джоанны.

Тогда Джонна крепко занялась новичками! Обучала она хорошо, но из-за ее взрывного характера ученики одновременно и уважали ее, и боялись. Однако, способности Джоанны действительно выдающиеся. Под ее чутким надзором воины значительно подняли свои боевые и летательные навыки, но при этом хлебнули немало горя.

И все же, надо сказать, ученики всегда относились к ней большим уважением.

Около двадцати бойцов, составивши первый набор, теперь стали командирами небольших подразделений воздушного отряда десептиконов. Они часто рассказывали молодым ученикам про Джоанну различные «страшные» байки… К тому же, у Двэйна никогда и в мыслях не было сместить ее с занимаемой должности, и она по-прежнему отвечала за подготовку новичков. Даже способу медитации обучила их тоже она.

Так можно без преувеличений охарактеризовать Джоанну.

Однако, солдаты отряда больше всего любили очаровательную, нежную и заботливую невесту Герцога Тюльпана, госпожу Вивиан.

Кроме Вивиан, абсолютным авторитетом пользовалась Джоанна, но чувства к ней солдат были куда более сложными.

В характере Джоанны был один очень важный плюс — она умела отмазывать солдат от наказаний за их косяки.

Она лишь случайно проходила мимо и еще издалека почувствовала мощную волну магии. Девушка тут же подбежала поближе и увидела, как какой-то незнакомец измывается над ее же подчиненным. На это она не могла смотреть спокойно!

Кто посмел обижать моего солдата на моей же территории?

— Откуда взялся этот негодяй? — Джоанна вскинула руку и призвала магию.

Тут же в воздухе возник водяной шар, который поглотил Лохарта и мягко опустил его на землю. Джоанна мигом взлетела и очутилось прямо перед лицом дракона. Смерив его презрительным взглядом, она в гневе вскричала:

— Ты что, смерти своей ищешь? А… это ты!

Взгляды принца и Джоанны встретились. Они еще долго смотрели друг на друга, и глаза у обоих горели странным светом.

— Ты? Ты из драконов, да?

— А ты та девушка из людей, которая вместе со своим учителем в зеленых одеждах пришли к Святой горе, чтобы доставить нам кучу неприятностей!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 400. Последний козырь Джоанны**

Это вовсе не была встреча двух приятелей. Завидев друг друга, золотистый дракон и Джоанна одновременно загорелись пламенной ненавистью.

Некогда Гендальф в Зеленом, вынашивая честолюбивые замыслы, отправился в поход до Святой горы. Целью своего путешествия маг назвал «месть за себя», но было лишь прикрытие. В итоге могущественный старый дракон нанес ему сокрушительное поражение. Гендальф был тяжело ранен, но к счастью, дракон не стал преследовать его, поэтому он благополучно вернулся на материк. Будучи его ученицей, Джоанна в том походе сопровождала мага и также вынуждена была сражаться с драконами. Девушка слыла выдающимся воином среди людей, однако ее силы были ничто по сравнению с могуществом драконов.

Вспомнив то путешествие и позорное поражение, Джоанна отметила, что это был едва ли не единственный раз, когда ей пришлось возвращаться домой с опущенной головой и уязвленной гордостью.

— Ха! Ты, большая ящерица! Что тебе не сиделось на своем севере? Зачем ты здесь? — глаза Джоанны полыхали неистовой яростью.

Принц не знал, что Джоанна — одна из тех сильнейших, что сотрудничают с Двэйном. И он тем более не знал, что в тот раз девушка вместе с Гендальфом в Зеленом убила его младшего брата. А ведь это их путешествие принесло дракону немалую выгоду!

Джоанна по натуре своей была человеком крайне вспыльчивым. Зарычав, она выхватила из-за пояса особое оружие — изумрудную флейту.

Из нее тотчас вырвалась серебристая струя Доу Ци. Девушка была не только сильным магом, но и первоклассным бойцом. Оказавшись лицом к лицу с драконьим принцем, она не располагала достаточным количеством времени, чтобы прочитать заклинание, которое к тому же требовало максимальной сосредоточенности. Но зато, обладая большим боевым опытом, девушка решила сначала атаковать дракона, используя свои боевые навыки.

Серебристая Доу Ци ударила в дракона. Третий принц не знал, насколько Джоанна сильнее напавшего на него воина, но он вмиг понял, что она намного слабее его. Золотистому дракону стоило лишь поднять руку, как серебристый вихрь вмиг улетучился, и в тот же миг из его ладони вылетело острое лезвие, которая стало быстро вращаться в воздухе.

Джоанна тут же почувствовала, что перед ней возникла какая-то мощная волна энергии, которая вмиг окутала ее так, что ей стало трудно дышать! Джоанна сосредоточилась и изо всех сил попыталась призвать Доу Ци. Будучи рыцарем восьмого уровня, ее энергия давно уже достигла соответствующего уровня. Когда очередной мощный поток Доу Ци вырвался из нее, то ее тело засветилось серебристым светом. Флейта с огромной скоростью помчалась на дракона.

Послышался грохот. Затем Джоанна почувствовала, что в тот миг, когда ее Доу Ци устремилась на противника, она тут же была вдребезги разбита. Волна могущественной энергии захлестнула ее, и девушка вынуждена была отступить. Два лезвия дракона пробили серебристую Доу Ци и, превратившись в ветряные вихри, со свистом устремились на нее.

К счастью, Джоанна была воительницей, то есть все-таки женщиной, и у нее от природы было не так много энергии, зато ее тело было ловким и гибким. Джоанна напрягла все свои силы. Флейта задержала первый ветровой поток, и она проворно увернулась. Послышался громкий смех. Ее плащ был порезан в лохмотья.

Джоанна резко остановилась. Холодный пот обильно стекал с ее лба. В прошлый раз, когда они достигли Святой горы, она видела третьего принца, но напрямую с ним в схватку не вступала, поэтому не представляла, насколько тот был силен. Вступив с драконом в схватку, Джоанна сразу поняла, что ее способностей далеко не достаточно, чтобы победить.

Она была очень умной девушкой. Размышляя обо всем этом, она наконец приняла решение и, подняв флейту вверх, описала ею в воздухе полукруглую дугу. В тот же миг Доу Ци в ее руках превратилась в меч. Свет от него, казалось, заслонил собой небо.

Искусство фехтования, которое так старательно совершенствовала Джоанна, называлось «лазурный небосвод».

Ее учитель, Гендальф в Зеленом, был магом, но рано обнаружил в ней способности к боевым искусствам. Он не хотел, чтобы ее талант пропал даром, но сам он ничего в военном деле не смыслил. Несколько лет он скитался по материку и изучал все подряд, где-то и откровенно подворовывая чужие приемы, а затем придумал качественный курс тренировок боевых искусств, который вскоре стал преподавать своей ученице. Джоанна с десяти лет начала упорно совершенствоваться. Само собой, теперь, спустя столько лет, она стала достойным бойцом.

Когда Джоанна призвала боевую силу «лазурного небосвода», ее Доу Ци стала как будто переливаться изумрудным светом. Вычерчивая ниточку за ниточкой, девушка создала перед собой плотную паутинку, окутавшую дракона с головы до ног.

Ее меч был очень красивым, и сотворенная ею сеть подобно драгоценному камню переливалась на солнце, однако Джоанна в душе отлично понимала, что этим она не сможет долго сдержать своего противника. Использовав этот прием, она тут же отлетела как можно дальше назад, чтобы расстояние между ней и драконом было достаточное для того, чтобы успеть произнести заклинание.

Действительно, окутанный зеленой сверкающей сетью, принц усмехнулся. Он даже не стал вскидывать руки, а быстро повернувшись вокруг себя несколько раз, и его чешуя выпустила золотистый луч. Задымившееся пламя подобно солнцу, плавящему снег, вмиг принялось растворять зеленую сеть, и очень скоро она исчезла без следа.

Принц увидел, что Джоанна отлетела от него на порядочное расстояние и уже раскинула руки, обратив свое бледное лицо к небу. Внезапно до него донесся звук ее голоса — она тихо начитывала заклинание.

Золотистый дракон вздохнул.

«Так значит она одновременно владеет и боевым искусством, и магией?»

Он вмиг бросился на нее и, направив на нее указательный палец, выпустил золотистую струю. Но когда она настигла девушку, перед ней уже появился слабый воздушный вихрь, напоминавший водный поток. Столкнувшись с ним, золотистая Доу Ци разбилась и вмиг исчезла.

Дракон был неприятно поражен. Он тут же посмотрел вниз и увидел парящий под ногами девушки, только что сгоревший магический свиток. Покружив в воздухе, он стал медленно падать вниз. Теперь принцу было ясно, что девушка создала перед собой водяную рябь, нечто вроде защитного барьера, который вызвало заклинание со свитка.

Магический свиток, который только что разорвала Джоанна, совсем недавно подарил ей Гендальф в качестве оборонительного средства. В него учитель вложил водяную защитную магию высокого уровня. Достать такой свиток было чрезвычайно сложно, а сделать еще сложней, однако Гендальф для его изготовления попросил у Двэйна несколько небольших пятицветных камней.

В одном таком камне можно было хранить большой запас магической силы, и он отлично подходил для изготовления свиток высокого уровня, но их следовало использовать очень экономно. Водная магия, содержавшаяся в свитке, окутала Джоанну со всех сторон и таким образом защитила ее от удара золотистого дракона. Тот нахмурился и еще три раза выпустил золотистый луч, но все они разбились о мягкий барьер слегка колеблющихся волн.

Дракон впал в неистовую ярость.

Однако он мог лишь потихоньку наносить девушке слабые удары, не осмеливаясь развернуть всю свою магическую и боевую драконью мощь. Он знал очень много интересных трюков, но вздумай он сейчас их применить, то вся земля бы заходила ходуном, и это вызвало бы массу неприятностей. К тому же, Лосюэ сейчас гостил у Герцога Тюльпана и легко мог услышать его оглушительный рев. Тогда дракон уже не сможет ускользнуть незамеченным.

Принц был очень рассержен, но он также прекрасно понимал: чтобы разбить магический барьер такого уровня, необходимо нанести очень мощный удар. Либо использовать магию святого уровня, а для этого надо изменить законы окружающего пространства. Но тогда Лосюэ непременно заметит его!

Принц всегда отличался завидным терпением. Подумав немного, он наконец принял решение и злобно прорычал:

— Считай, что на этот раз вам крупно повезло, жалкие людишки!

Сказав это, он взмахнул рукавом и, повернувшись, полетел в сторону городских окраин.

Но Джоанна не могла позволить ему уйти! Этот дракон нанес ей серьезную обиду, разве можно позволить ему так просто сбежать? Надо непременно проучить его, чтобы он больше никогда не смел творить беззаконие на ее территории!

«Надо лишь еще ненадолго задержать его, а там уже прибудет подмога. Вот тогда мы убьем его!»

Золотистый дракон полетел прочь, но Джоанна тут же раскинула руки и вызвала серебристый луч света, который, повинуясь ей, с оглушительным свистом вырвался наружу. Когда девушка произнесла последние слова заклинания, ее руки задрожали. Послышался грохот, это луч разбился на мелкие осколки, образовав ледяной водоворот, который тут же устремился вслед за удалявшимся драконом!

Ни в коем случае нельзя недооценивать запас знания и сил мага восьмого уровня! Дракону невольно пришлось ответить на столь мощный удар. Джоанна в совершенстве владела ледяной магией, а внутри этого водоворота бушевал ветер. И в этом урагане вращались осколки сосулек, которые, повинуясь движению ветра, постепенно становились острыми, как лезвие ножа.

Золотистый дракон был втянут в этот бешенный водоворот. Его тело будто поместили в огромную, стремительно вращающуюся мясорубку. Осколки льдинок подобно ножам впивались и разрезали его кожу. Их скрип оглушал его, внутри водоворота с каждым поворотом становилось все холодней. Ему даже показалось, будто все вокруг покрылось густым слоем инея. Холодный воздух обматывал его тело, пока наконец не застыл, превратившись в огромную ледяную глыбу.

— Мерзкая тварь! Ведь я уже позволил тебе жить, но ты сама ищешь смерти.

В гневе тело дракона вновь выпустило огненный дым, и яркое пламя вмиг перекрыло холодный воздух. Осколки сосулек в водовороте теперь не могли причинить ему ни малейшего вреда. Вот только в его длинном плаще образовалось множество маленьких дырочек, отчего он больше напоминал сито, нежели одежду.

В порыве гнева золотой дракон издал оглушающий рык и, повернувшись к Джоанне, рывком бросился на нее. Водяной вихрь уже не мог сдержать его. Когда принц вырвался из оков, раздался треск. Его тело несколько раз мелькнуло в воздухе, а затем он внезапно возник перед самым носом девушки. Вскинув руку, принц приготовился для решительного удара.

Когда его рука была уже в сантиметре от нее, в воздухе вновь возникла водяная рябь. Но в этот раз дракон вложил в свой удар частицу святых сил!

Когда его рука коснулась защитного барьера, то он внезапно заколебался и тут же остановился. Дракон подождал мгновение и, отыскав в барьере самое слабое место, обрушил туда свой удар, и его ладонь с легкостью пробила магический щит.

Джоанна не на шутку перепугалась! Неужели этот щит из магии высокого уровня можно было так просто разбить? Некогда учитель сказал ей, что кроме мага святого уровня, никто не в состоянии разрушить его.

Священные силы! Значит, дракон обладал священной силой!

Ее как громом осенило. В этот момент Джоанна почувствовала, как пламя с руки дракона обожгло ей спину. Она вздрогнула и запаниковала, но вовремя вспомнила отскочить назад. Разве мог дракон позволить себе промахнуться еще раз?

\*Удар!\*

Ладонь дракона с силой приземлилось ей на плечо. От внезапной боли губы ее побелели, а тело словно окоченело!

К счастью, Джоанна в обычное время носила белый плащ, а под ним были спрятаны легкие рыцарские доспехи. Будучи ученицей Гендальфа в Зеленом, она само собой носила не обычные солдатские латы.

Это были доспехи с заключенной в них магической силой высокого уровня. Гендальф собственноручно нанес на них пару магических щитов, особенно на область плеч и груди, а использовал он весьма необычный материал — драконью чешую!

В тот раз, убив одного из золотистых драконов, Гендальф специально взял парочку чешуек с драконьей кожи для того, чтобы сделать своей ученице прочные доспехи. В чешуе дракона заключена часть его могущественной силы, которую Джоанна постоянно ощущала на своих плечах, а потому она не очень любила носить эти доспехи. Заботливый Гендальф с помощью силы и магии облегчил доспехи. Джоанна осталась довольно проделанной им работой.

Хорошо, что драконьи чешуйки были вставлены в наплечники! В противном случае, дракон прикончил бы ее на месте, даже если бы она призвала свою восьмиуровневую Доу Ци для защиты. В этом случае ее плечи по меньшей мере были искромсаны на мелкие кусочки!

В эту минуту мощная оборонительная сила чешуи проявилась очень ярко!

Джоанна почувствовала, как ее плечи окоченели от боли. Затем раздался хруст! Она тут же поняла, что у нее сломана плечевая кость. Добрая половина тела тут же неприятно заныла. Она вздрогнула и стала стремительно падать вниз.

Золотой дракон одернул руку. У него появились смутные подозрения.

Какие прочные доспехи!

Он внимательно посмотрел на них и увидел, что на месте удара не осталось ни трещины. Более того, наплечники точно впитали частичку его силы и выпустили защитную энергию! Его удар был действительно очень мощным. Дракон знал, то, по меньшей мере, сломал девушке плечевую кость.

Увидев, что Джоанна начала падать, принц захотел убить ее. Он, конечно, не мог вот так просто позволить ей уйти. Взвившись высоко в небо и описав дугу, он тут же стрелой помчался вниз.

Джоанну мучила невыносимая боль. Она едва не потеряла сознание. С силой прикусив язык, девушка заставила себя очнуться. Увидев, что дракон по-прежнему преследует ее, она решилась сыграть своим последним козырем.

Этим козырем была новая магия, которой несколько дней назад обучил ее Гендальф. Эта магия настолько древняя, что Джоанна никогда прежде о ней не слышала. А учитель после тренировки сказал, что ее можно использовать только оказавшись в безвыходной ситуации. Девушка сразу поняла, что эту магию лучше просто так не применять.

Но теперь Джоанна стремительно падала вниз, и другого выхода у нее не было. Она напрягла последние силы и сорвала с шеи брелок необычной формы, висевший на тоненькой цепочке. Затем она запихнула его себе в рот.

В ее глазах блеснули магические волны. В тот же миг ее падение резко замедлилось. Уставившись на преследовавшего ее золотистого дракона, Джонна слегка приоткрыла рот и медленно издала несколько странных звуков, как будто провела что-то. Вырвавшись из ее горла, звук эхом распространился по небу. Казалось, его было слышно на много миль вокруг.

Принцу очень хотелось поскорее разделаться с девушкой, но, услышав этот странный звук…

… он внезапно запаниковал. Прекратив преследование и затормозив, дракон резко изменился в лице. Он сделался белым как полотно.

Эльфийский язык? Заклинание на эльфийском языке?

Это Лосюэ? Лосюэ обнаружил его? Неужели он все-таки нашел его?

Испугавшись этой мысли, золотистый дракон даже не почувствовал надвигающуюся на него магическую волну. В панике он также не заметил, что этот голос принадлежал вовсе не Лосюэ, а этой маленькой девушке из людского племени!

Вот только говорила она действительно на языке эльфов! Неудивительно, что принц в страхе этого не заметил!

Дракон затрясся всем телом. Он мигом вспомнил все эти ужасные пытки, которые Лосэ так любил на нем испытывать. Этот эльф, на людях казавшийся галантным и обходительным, оставаясь наедине с драконом, превращался в настоящего дикого зверя и творил подлинные, не поддающиеся никакому описанию зверства!

Бежать!

Надо немедленно бежать отсюда!

Бежать так далеко, чтобы этот противный эльф не достал его!

Это была первая мысль, которая пришла в голову дракону, когда он услышал этот звук.

В этот момент Джоанна наконец произнесла последние слова заклинания.

Из ее тела тут же вырвалась чистая эльфийская энергия! Если бы Лосюэ стоял сейчас где-нибудь неподалеку, он бы непременно был очень удивлен! Как какая-то девчонка может использовать совершенную эльфийскую магию?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 401. Уникальная способность эльфа**

Эльфийская магия, развернутая Джоанной, была результатом тех исследований, которые проводил Гендальф на протяжении многих дней. Самый сильный маг на материке, увлеченно погрузившись в ее изучение, неоднократно брал кровь у госпожи Лист, рожденной от смешанного брака, а также сумел раздобыть для своих опытов чистую эльфийскую кровь, что было пределом его мечтаний!

И вот, наконец, Гендальф в Зеленом достиг в своих исследованиях значительного прогресса!

Первоначально маг занимался сбором редких древних преданий, а затем принялся искать в них прямые и косвенные упоминания об эльфах, которые, кстати, было чрезвычайно трудно найти. Перебрав огромное количество материалов, Гендальф, наконец, нашел несколько легенд, в которых рассказывалось об эльфийских магических заклинаниях. Обладая обширными познаниями в области магии, Гендальф тут же понял всю важность и ценность найденных им отрывков.

Вот только использовать эльфийскую магию было не так просто, как казалось на первый взгляд… Даже если ты умеешь произносить заклинания, этого вовсе недостаточно! Потому что магия эльфов обладает некоторыми особенностями, и в совершенстве владеть ею могли только чистокровные эльфы.

А эльфийский язык в корне отличается от людского. Проводя соответствующие исследования, Гендальф в итоге смог его расшифровать, но это ничуть не облегчило задачу. Он обнаружил, что ему чрезвычайно трудно произнести все эти звуки. Внешне эльфийский немного походит на людской язык, но положение языка, напряжение голосовых связок и гортани, даже носовая полость были абсолютно разными.

Чтобы произнести короткое заклинание на эльфиском, необходимо знать более десяти вибраций в носовой полости и интонаций, которые произносятся через нос. А были еще и такие звуки, которые человек чисто на физически не мог произнести.

— Вот черт!.. Я все-таки маг, а не специалист по имитированию звуков! Да даже ни один нормальный эксперт не выговорит все это!

Однако Гендальф все же был учителем магии мирового масштаба, и его магические силы уже достигли такого предела, что он мог с легкостью тягаться с эльфами. Опираясь на свои глубокие познания, проведя тщательное исследование, он наконец смог уловить все эти микропульсации голоса и теперь мог слышать интонацию отдельных заклинаний вполне отчетливо. И хотя он по-прежнему не мог их воспроизвести, но завеса тайны наконец приоткрылась, и Гендальф далее продолжил работу над изобретением небольшого магического предмета. Затем в течение нескольких дней он старательно вырезал на нем магические круги, а затем с помощью той же магии смог сыграть на нем все необходимые ему звуки.

Вопреки ожиданиям, Гендальф все же смог с помощью этого инструмента сымитировать некоторые эльфийские заклинания!

Затем маг взял кровь госпожи Лист и обвел ею границы магического круга.

И только потом он, наконец, с огромным трудом смог в точности воспроизвести одно эльфийское заклинание.

Подвеска, что Джоанна запихнула себе в рот, и была тем самым первым предметом, который изобрел Гендальф для хранения в нем магического заклинания эльфов.

Джоанна держала подвеску во рту. Когда она влила в нее часть своих магических сил, подвеска помогла ей произнести эльфийское заклинание, а содержавшаяся в ней кровь госпожи Лист произвела чистое эльфийскую магию.

В воздухе возник золотистый луч, своей формой очень напоминавший некий магический символ. Вокруг Джоанны вспыхнул магический свет. Искорки в виде точно таких же символов заплясали вокруг девушки.

Когда паника принца слегка поутихла, он, наконец, обнаружил, что что-то в этом заклинании было не так! Обладая значительным преимуществом в силе, дракон, пребывая в недолговременном оцепенении, быстро нашел источник эльфийской магической волны.

Это было вовсе не ужасный Лосюэ! Это была та самая девушка, неожиданно возникшая перед ним.

Принц был потрясен, что она, оказывается, может использовать эльфийскую магию. Но главное для него было то, что это был не Лосюэ. Убедившись в этом, дракон потихоньку успокоился.

Светящиеся магические символы плясали вокруг Джоанны. Затем они медленно застыли, превратившись в одну сплошную массу, произведя в небе некий предмет, отбрасывающий золотую тень. Это была длинная стрела!

Форма этой стрелы была очень необыкновенной. На наконечнике стрелы, края которого несколько расплывались, были выгравированы какие-то причудливые магические узоры. Очевидно, это были надписи. Не на людском языке. На эльфийском.

Воздух колебался волна за волной. Золотой дракон в душе снова забеспокоился. Он не воспринимал силы какой-то девушки из племени людей всерьез, но эльфийская магия — это совсем другое дело…

Наконец, Джоанна почувствовала, как все ее магические силы разом высвободились из ее тела. Столь стремительная скорость разворачивания магии далась ей чрезвычайно тяжело. Она и представить себе не могла, что эльфийская магия окажется настолько сильной. Ее собственная магия была довольно мощной, но теперь она ощущала себя так, словно ее душевные силы разом растворились. Она была полностью опустошена. От внезапно нахлынувшего бессилия у нее потемнело в глазах. В голове мелькнуло одно — боль… Девушка громко застонала.

Наконец, ее магические силы полностью впитались в светящуюся стрелу!

Воздушные колебания резко усилились. Достаточно напитавшись силами девушки, стрела со свистом полетела прямо в принца!

Дракона никогда не пугал вид летящей стрелы, но эта стрела, переливающаяся ослепительным светом да еще и заговоренная, была особенной, и он смутно почувствовал, что здесь было что-то не так.

Но он все же заставил себя спокойно оценить обстановку. Раз Лосюэ его еще не нашел, значит больше не стоило испытывать судьбу и разворачивать священные силы. Его лишь беспокоила эльфийская магия, выпущенная девушкой. Извиваясь всем телом, он успешно уклонился от ее ударов…

Стрела со свистом промчалась мимо него, сияя прекрасным золотистым блеском. Он пролетела так близко, что слегка задела кожу дракона. Принц уже подумал было, что опасность миновала, но, обернувшись, он увидел, что стрела развернулась в воздухе и теперь снова мчится на него! Она быстро набирала скорость, и это неприятно поразило дракона, знающего толк в полетах.

Принц застонал и тут же развернул защитную магию. Он низким голосом произнес что-то на драконьем языке, и в тот же миг перед ним возник воздушный щит, по форме напоминавший зонтик. Золотистый дракон вскинул руку и, удерживая щит перед собой, стал медленно пятиться назад.

\*Удар!\*

Светящаяся стрела вонзилась прямо в середину щита. Она была сделана из света, а потому при столкновении с твердым предметом моментально рассыпалась на множество искр, которые разлетелись по всему окружающему пространству, слепя глаза.

Как будто… и ничего не произошло

Дракон удивился. Неужели это была всего лишь пустая магия, красивая, но совершенно бесполезная? На первый взгляд столь совершенная магия, вопреки ожиданиям, была с легкостью им разбита.

Но как только он подумал об этом, как внезапно почувствовал, как руку, державшую щит, сковала острая боль.

Эта боль подобно тонкой нити стала распространяться по его телу. Дракон ощутил, как она медленно ползет вверх по руке, а затем стремительно ударила в голову. Мгновение, и точно тысячи острых игл впились ему в голову.

Неужели это… эльфийская атакующая магия?

Принц перепугался не на шутку!

Эта магия не причинила его организму никакого вреда, но зато точно впилась в его сознание. Бесчисленное множество острых игл сильно раздражали его душевные силы. Дракону даже показалось, что у него в голове разом образовалось много маленьких дырочек, из которых стала стремительно вытекать вся его энергия.

Почувствовав, что слабеет, принц запаниковал. Он тут же произнес несколько заклинаний, но быстро обнаружил, что его собственная драконья магия не может противостоять ей. Хотя он был золотистым драконом, и душевных сил у него было очень много, и они были поистине могущественны, но они утекали с такой скоростью, что грозились вот-вот полностью исчезнуть!

К тому же, в этот миг дракон с ужом почувствовал, что утекают не только его силы. Одновременно, какая-то маленькая ниточка душевной силы постепенно просачивалась в его сознание!

И это была вовсе не его энергия, а кто-то извне пытался контролировать его! Эта частичка сил была очень слабой, но, войдя в его сознание, она тут же смешалась с его собственной энергией, и теперь ее никак нельзя было отделить от них.

Это открытие еще больше напугала дракона.

Не имеет значения, кто — маг из людей, или дракон, или, может быть, даже эльф, но развернуть магию можно только с помощью могущественных душевных сил. Это и есть магические силы любого существа. Тренировали их, как правило, не только медитацией, которая, как считалось, способствовала их усилению и обогащению, но и посредством совершенствования. От этого магические силы становились более чистыми и более густыми.

Маг мог обладать могущественной силой, но если она была недостаточно чистой, то он никак не мог достигнуть уровня сильнейшего мира сего. Смешанная энергия была подобна надутому пузырю — она казалась мощной, но встретив сильного соперника, который, разглядев ее слабое место, тут же наносил удар туда, она очень легко разрушалась. То есть лопалась, подобно пузырю.

Вторгнувшаяся в сознание дракона сила как раз была из таких. Если такая нечистая сила смешивалась с собственной силой существа, то его боеспособность резко снижалась как минимум на пол-уровня. После такого ущерба о быстром восстановлении не могло быть и речи

Теперь золотистый дракон по-настоящему испугался! Если его душевные силы будут повреждены, то он еще долго не сможет разворачивать сложные виды магии и вызывать колебания сложных магических частиц. Тогда он больше не будет магом высокого уровня.

С ужасом подумав об этом, принц тут же сосредоточил всю свою магическую энергию и стал усердно бороться со проникнувшей энергией в своем сознании.

Чужое сознание проникло в его собственное. Дракон буквально впал в неистовство. Он с силой сжал голову руками и завыл от невыносимой боли.

Сам того не осознавая, принц испустил драконий свист. В охватившем его безумии он рычал как дикий зверь, и это рык сильной болью отзывался в его голове… Внезапно его голос дрогнул. Его крик уже был слышен со всех концов города.

Золотистый дракон действительно был очень могущественен, ему с огромным трудом, но все таки удалось полностью отделить свою энергию от чужеродной. Когда соприкосновение ее с его собственной силой было окончательно прервано, она тут же оторвалась от них.

Теперь дракон уже не колебался. Он решился на отчаянный шаг! Глубоко вздохнув, принц вырвал сгусток нечистой энергии из своего сознания.

Безусловно, дракону был нанесен серьезный урон, но эту потерю еще можно было восполнить. Все же лучше, чем снижение качества сил на уровень.

Наконец, обливаясь потом, золотистый дракон восстановил контроль над собой, и терзающее его покалывание тысяч игл стало постепенно ослабевать.

Беспорядочно метаясь из стороны в сторону, дракон, тем не менее, слышал свой собственный свист. Этот звук непременно насторожит Лосюэ!

Однако, с риском для жизни отразив нападение, принц с горечью обнаружил, что у него осталось не больше половины его величественной и могущественной силы.

— Мерзкие! Мерзкие людишки!

Сердце золотистого дракона обливалось кровью. Драконы и люди отличались друг от друга еще и тем, что, расходуя свою магическую силу, последние могли восстановить ее только с помощью медитации.

Однако, этот способ совершенно не подходил драконам. Они обладали способностью к регенерации, то есть их организм сам вырабатывал магическую энергию и таким образом медленно восстанавливался. Этот процесс само собой длился гораздо дольше. Осознав, что за сегодня он потерял добрую половину своих сил, дракон сделал вывод, что для полного восстановления ему потребуется несколько лет.

Осознание этого все больше сердило его. Ведь он обладал силами святого уровня, но не решился их использовать, а потому получил такие серьезные повреждения! Да еще и от кого? От какого-то мага восьмого уровня!

В этот миг дракону захотелось разорвать Джоанну на мелкие кусочки!

Он наконец совладал с тем хаосом, что творился в его сознании, и привел в порядок свои душевные силы.

Лосюэ должно быть уже обнаружил его! Однако теперь это было неважно, сегодня непременно нужно разделаться с этой мерзкой девчонкой!

Убить!

Золотистый дракон был взбешен до предела. Он уже не боялся, что Лосюэ обнаружит его, а потому терять ему было нечего. Под его суровым взглядом вокруг него образовались мощные врздушные потоки. Тело дракона блеснуло в небе, и в тот же миг он возник прямо перед девушкой!

У Джоанны потемнело в глазах. Она едва не потеряла сознание. Лишь светящиеся магические силы еще удерживали ее в воздухе, и поэтому она не падала вниз.

Они летели нос к носу. Принц гневно зарычал, его рука с силой ударила ей в живот.

Струйка теплой крови брызнула из ее рта.

На ней были одеты доспехи из драконьей чешуи, но противник использовал святую силу для удара. Разве могли они выдержать?

Послышался треск, и на нагруднике появилась глубокая трещина, которая стала медленно распространяться по всей поверхности доспехов. Джоанна почувствовала сильную боль, она испугалась, что удар повредил ее внутренние органы.

Она отлетела в сторону. Внутри нее все еще бушевал отзвук удара Доу Ци.

Раздался хруст. Доу Ци взорвалась внутри нее и сломала ей несколько костей.

Плясавшие вокруг нее магические символы тотчас исчезли. Получив больше десяти переломов, тело Джоанны было подобно сырой глине. Силы окончательно покинули ее, и, обессиленная, она начала падать вниз…

— Мне… не победить… его…

Это было последняя мысль, мелькнувшая в сознании девушки. Она стремительно падала вниз, воздух оглушительно свистел в ее ушах.

Когда Джоанна решила, что это ее последняя секунда жизни на земле, она внезапно почувствовала, что падение ее резко замедлилось.

Окоченевшее тело упало в чьи-то теплые объятия. Некто крепко прижал ее к себе. От боли Джоанна не могла открыть глаза и посмотреть, кто же спас ее. Она лишь почувствовала знакомый запах.

— Не волнуйся, я здесь.

Двэйн! Это был Двэйн! Джоанна больше не могла сопротивляться тьме, нахлынувшей на нее. Она закрыла глаза и потеряла сознание.

Двэйн взлетел высоко в небо, крепко прижимая к себе Джоанну. Посмотрев на ее поврежденные доспехи и кровь, сочившуюся изо рта и капавшую ей на грудь, он невольно содрогнулся. В его душе начал закипать гнев.

Он быстро достал из-за пазухи меленький пузырек. Это был «Источник вечной молодости», чрезвычайно ценный для Двэйна.

Хотя вода источника не способна продлить человеку жизнь, но она отлично залечивала любые раны.

Он, недолго думая, решил потратить половину последнего оставшегося у него запаса воды на Джоанну. Когда последняя капля жидкости исчезла у нее во рту, Двэйн в ярости уставился на своего противника.

Он чувствовал, как от дракона исходит глубокая ненависть, вперемешку с могущественной магической силой…

Действительно, это был дракон!

Золотистый дракон в ярости смотрел на него.

В этот момент Король Эльфов находился на расстоянии нескольких сот метров над ними, медленно паря меж облаков.

Король эльфов завел руки за спину и, нахмурив брови, пристально наблюдал за Двэйном и золотистым драконом. Только сейчас он заметил Джоанну, покоившуюся в объятиях мага.

Эльф был куда могущественнее Двэйна, а потому он примчался на место происшествия намного раньше него.

Лосюэ своими глазами видел, как девушка развернула эльфийскую магию. Будучи эльфом, он сразу определил, что это была за магия.

Что за абсурд? Как эта девушка смогла использовать эльфискую магию высокого уровня?

Неужели она — полукровка? Но Лосюэ уже убедился, что она всего лишь человек! От нее не исходило особого аромата, который мог исходить только от эльфа.

Но больше поразило Лосюэ то, что магия, развернутая Джоанной, была одной из тех древних секретов, которые передавались эльфами из поколения в поколение.

Одухотворенная стрела! Мощнее любого оборонительного щита, даже магического! Она способна проникать в сознание противника и нанести серьезный ущерб его душевным силам.

Поглощение энергии противника и разрушение его сознания было уникальной способность представителей племени эльфов!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 402.1. Чешуя золотистого дракона (часть 1)**

Мысли в голове Лосюэ путались и опережали друг друга. В какой-то момент ему показалось, что проклятый дракон уже вырвался из своего импровизированного заточения и скоро настигнет Лосюэ. Мысли перебивались образами Двэйна и той девушки, что разносила вино! Вот это истинное эльфийское колдовство! Вот это истинная «стрела духа»!

Это колдовство, если верить древним преданиям, было распространено на роландовских землях еще до изгнания людьми всех свободных народов с материка, после чего те потеряли свое былое величие. Взять вот, например, орков. Бытуют слухи, будто бы в древности они знали один из видов магии, называемый «яростным кличем», что являлось заклинанием, использовавшимся сильнейшими воинами орчьего народа. И хотя орки с начала времен не славились хорошими навыками в боевой магии, а в «Заклинаниях ярости» у них был полный провал, что сильно сказывалось на их военных успехах, но даже они знали о «яростном кличе», как об их единственном, но сильнейшем заклятии.

Когда это заклинание кастовали на одном из орочьих воинов, он переполнялся жизненной энергией, злостью, азартом и почти безграничной силой. Подумать только, но даже таким простым заклинанием, дающим боевое безумие и обычную грубую силу, можно было превратить свою армию в одну из сильнейших на континенте. Жаль, что это заклинание, как и многие прочие, не дошло до наших дней.

Был еще «Гномий кистень счастья!» Гномы всегда слыли прекрасными оружейниками. В древних преданиях упоминается великий «кистень счастья», бывший гномьим заклинанием, позволявшим им в кратчайшие сроки производить любое оружие, которое не знала себе равных по качеству. Таким образом, эльфийское заклинание «Стрелы духа» фактически является эквивалентом «яростного клича» орков или «кистеня счастья» у гномов. То же можно сказать и о драконьих заклятиях, таких как «Молитва драконьего бога» или «доспехи бога драконов». В этот день Лосюэ внезапно обнаружил нужное ему заклинание в мире людей. Дак как же теперь ему, простите, успокоиться? Ведь это было одно из тех заклинаний, одним из видов которого обладал каждый из народов, позволявшее забыть о законах здравого смысла, забыть о законах объективной реальности и физики, ведь это заклинание позволяет сплотить силы души и тела и направить против врагов. Человеческие волшебники, пользуясь «глазом мудрости», в кратчайшие сроки овладевали мастерством боевой магии. По сравнению с силой этих заклинаний, даже магия золотого дракона покажется шуткой. И отныне Лосюэ не думал о нем.

Не отдавая себе отчета, Лосюэ зажмурился и ступил на пролетавшее мимо облако. Внизу же Двэйн вступил в противостояние с золотым драконом. Хотя принц золотых драконов и некогда был союзником Двэйна, но то время давно миновало. Глядя на одежду Двэйна, дракон догадался, что его род еще не до конца истреблен.

— Ах, стало быть, мой род еще жив…

Двэйн уставился на парня, парящего в небе.

— Все-таки, и вправду золотой дракон. Должно быть, Вы и есть тот третий принц, попавший в плен к врагу.

Дракон сдерживал пламя гнева, но в душе его был и страх, ведь глаза метались из стороны в сторону.

Где же Лосюэ? Должно быть, он услышал нас. Почему он еще не явился? Неужели он решил затаиться и готовится к нападению?

Эти мысли нагоняли еще больше страха. Золотой дракон с силой стал разрывать одежду на себе, крича:

— Ты… неужели ты и есть Двэйн? Тот самый Герцог Тюльпан?

— Да, неплохо, достопочтенный драконий принц… кажется, пару лет назад мы были союзниками?

За пазухой Двэйн держал снадобье юности, выпив которого, он покрылся ярким румянцем. Хоть и зелье успокаивало нервы Двэйна, происходящее заставляло его выходить из себя вновь и вновь.

— Эх, это совершенно не входило в планы. Принц золотых драконов совершенно лишился своей воли. Скажи, зачем вы пришли, ящерица!

Золотой дракон колебался. Он не знал, видит ли их сейчас эльф, но возможность лицом к лицу встретиться с Двэйном, казалось, давала дракону возможность воплотить и свои планы. Кажется, между той женщиной и Двэйном существуют особые связи. И Двэйн, видимо, не на шутку взбешен.

— Герцог Тюльпан… — заговорил, было, дракон, но Двэйн внезапно прервал его, подняв вверх руку.

Двэйн не какой-то солдафон, прежде чем выяснять с кем-то отношения, он считал нужным поговорить с этим человеком (или не совсем человеком), соблюсти нормы чести и этикета. Произнеся короткую речь, Двэйн выбрал стратегию «победы первого удара». Пока дракон что-то лепетал в ответ, Двэйн уже начал действовать.

Через мгновение перед лицом драконов возник сплошной огненный сноп. Потом бесчисленные огненные шары стали обжигать тело дракона со всех сторон. Двэйн пустил в ход свой главный козырь – «обстрел огненными шарами». Огненные шары соединились в единую огненную сеть, окутав огнем дракона. Гул ревущего пламени заглушил его последнюю фразу. Как ни старался Двэйн, было ясно, что золотого дракона так просто не поджарить. Против такого противника одних огненных шаров будет попросту мало. Однако данное заклинание неплохо сбивало с толку и ослепляло. Увидев это сверху, Лосюэ изумился, его реакцией была фраза: «Огненные заклинания? Как такое возможно? Неужели люди освоили огненные заклинания?»

Однако могущественный Лосюэ в миг узнал, на что способен Двэйн. И это было вовсе не какое-то сложное огненное заклятие, подобное магии золотых драконов, а лишь огненные шарики. Дракон громко взвыл, но был по-прежнему жив, ведь его тело покрывала золотая чешуя. Он пришел в ярость, действия Двэйна рассеяли всякие надежды на союз с мирные переговоры. Он решил жестоко наказать этого вероломного и бесчестного герцога Тюльпана. Издав громкий рев, дракон попытался извергнуть пламя, но тщетно, ведь энергия драконьей магии оказалась на исходе!

Чтобы накопить энергию, дракону требовалось время, он повернулся мордой к Двэйну и громко зарычал, разинув золотую пасть. Но Двэйн, благо, умел сражаться с драконами, а потому, выпуская огненные шары, не забывал отступать назад, параллельно нашептывая новое заклинание.

— Эх, спасибо Гендальфу за его уроки борьбы с драконами.

Как только дракон вырвался из очередного огненного снопа, Двэйн как раз закастовал очередное заклинание, действительно мощное и разрушительное, которое долго составлял, пока дракон боролся с собственным возгоранием. Огненные шары помогли Двэйну выиграть время для решающего удара. И тут внезапно из тела Двэйна стали исходить золотые лучи. Свет окутывал все тело Двэйна, создавая силовое поле, напоминающее щит. Щит напоминал завесу из чистого золота. Щит источал магическую энергию, создающую непробиваемую защиту.

\*Бац!\*

Дракон врезался в щит Двэйна. На удивление, щит выдержал удар чудовищной силы. Магические лучи застилали все небо. Дракон громко ревел. Магические лучи пронизывали и его тело. И тут в голову дракона врезалась ужасная мысль. Этот щит сделан из драконьей чешуи! Откуда у Двэйна драконья чешуя? Наверняка, он убил моего брата! Чешуя золотого дракона обладает невероятной прочностью и защитой от заклинаний! Наблюдавший же с высоты эльф внезапно распознал, что за заклинание на самом деле использовал Двэйн. В действительности, это было одно из сильнейших заклинаний людей под названием «Сияющий щит»!

Это заклинание принципиально отличалось от любой другой людской магии. Из всей людской магии это заклинание слыло самым сильным и трудновыполнимым, а потому и редким. Ведь это заклинание не было в полной мере магическим, а требовало использования и материальных объектов. С одной стороны, чешуя золотого дракона не могла защитить от магических заклинаний, несмотря на всю свою прочность, но становилась универсальным средством защиты, если правильным образом заколдовывалась, что проявлялось в тех самых золотых лучах.

И тогда щит мог останавливать стрелы или магические заклятия с равной эффективностью. И при возникновении неприятельских атак, щит мог раздвоиться или расстроиться и закрыть своего владельца со всех сторон. И пробить этот щит было возможно, лишь уничтожив все его грани, в противном же случае, щит был непробиваем для любого врага и делал своего владельца фактически неуязвимым противником для магии или меча. Ведь любой удар, будь то магическое заклятие или пушечный выстрел, попросту рассредотачивался по поверхности щита, не оставляя урона как такового. Но для того, чтобы разрушить все стороны-грани щита и нейтрализовать магическую защиту, потребовалась бы, уж простите, сила, сравнимая с божественной.

Не стоит забывать и о самой чешуе дракона, которая служила бы последним рубежом защиты при уничтожении щита. Из заклинаний атаки Двэйн располагал огненными шарами, звездными стрелами и громовыми ударами. Звездные стрелы, к слову, были сильнейшим оружием, которым располагал Двэйн. Под щитом Двэйн выглядел несколько беспомощно. Ведь благодаря этому старому безумцу Гэндальфу Двэйн овладел такими заклинаниями, которыми владел далеко не каждый старый и опытный маг.

И теперь сильнейшее из защитных заклинаний, которым овладел Двэйн, показало себя во всей красе, спасая жизнь своему владельцу. Ранее Двэйн уже испытывал это заклинание, и даже Хуссейн не мог пробить эту изощренную защиту. Конечно же, Хуссейн нанес всего один удар. Если же говорить о множественных ударах великой силы, то тут уж любая защита в итоге сдала бы. Теперь же, это первоклассное заклинание идеально сгодилось бы Двэйну, чтобы защититься от слишком сильного противника и выиграть время, ну и ретироваться. Двэйн израсходовал большую часть магической энергии и золота, изготавливая этот щит. Ведь помимо золотых чешуек Двэйн инкрустировал свой щит самоцветами и прочими драгоценными камнями. И это отнюдь неспроста, расточительность Двэйна в данном случае была абсолютно оправдана.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 402.2. Чешуя золотистого дракона (часть 2)**

Первоначально щит готовился для защиты от заклятого противника Двэйна – Ругаарда, вся семья и армия которого были фактически уничтожены благодаря Двэйну, и который отныне всей душой ненавидел и презирал Герцога Тюльпана. К тому же, этот мерзавец Двэйн еще и обладал небывалой силой. При любой попытке Ругаарда убить или ранить Двэйна, пользуясь случаем или эффектом неожиданности, попытка всегда была тщетной и заканчивалась неудачей. Поэтому защитное заклинание Двэйна, несмотря на свою первоначально другую задачу, защищая Двэйна от внезапных ударов Ругаарда, показало себя, как нельзя кстати, нужным при встрече Двэйна с могущественным золотым драконом лицом к лицу.

Коварство и некоторое сумасшествие Двэйна, а также изощренный ум и полученные от Гэндальфа бесценные знания, позволили Двэйну и здесь выжить, не получив ни царапины. Конечно же, Двэйн не был бы Двэйном, если бы не захотел отплатить дракону сполна. Ведь золотой щит мог лишь спасти Двэйна и не более. Но теперь пришло время Двэйна атаковать. Пятицветный камень Двэйна усилил его магическую атаку втрое!

Использовав силу камня на щите, Двэйну осталось лишь немного подождать, и он закастовал заклинание защиты и быстрой контратаки, проходящей по эффекту зеркала. На самом деле, можно сказать, что первоклассная защита в этом щите сочеталась с превосходным взаимным нападением. Дракон получил мощный удар в голову, как только сам нанес удар по щиту. Более того, этот удар оставил несколько сильных ожогов на теле дракона. Создалось впечатление, что дракон ударил сам себя. Дракона переполняла фрость, он гневался больше и больше. С одной стороны, этот мелкий гад Двэйн казался слишком ничтожным, чтобы тратить на него силы, но он был настолько коварен и мерзок, что вводил дракона в ярость.

Издав громкий рев, дракон ударил по щиту Двэйна всеми четырьмя лапами. Раздался звук громко рвущейся ткани и приглушенный крик. Казалось бы, после такого удара ни одна защита не могла бы устоять, но щит Двэйна, вопреки всем законам, выдержал и, казалось, даже стал крепче, приобретя несколько глубоких рубцов, каким бы парадоксальным это не казалось, черт возьми!

— Идиот! Столько силы и ни капли мозгов! — кричал сверху разгневанный эльф, закрывая лицо руками и качая головой из стороны в сторону.

Что ж, в конце концов, Двэйн – действительно великий волшебник, ведь сумел сотворить такую магию. Однако, наблюдая за тем, как Двэйн из раза в раз обыгрывает дракона, искусно манипулируя заклинаниями, Лосюэ, бывший не менее искусным в боевом колдовстве, не мог не усмотреть и пары уязвимых мест Двэйна.

С одной стороны, щит Двэйна, закрывающий его со всех сторон и отражающий атаки подобно зеркалу благодаря действию пятицветного камня, изобретение поистине гениальное, однако есть в нем и пара изъянов, поскольку сам Двэйн был смертным и не обладал магической силой. Но когда эльф, который являлся более совершенным, по сравнению со смертными людьми, существом, взглянул на магическую защиту Двэйна, он мгновенно увидел тот недостаток, воспользовавшись которым можно было бы вывести из строя защиту Двэйна.

Но золотой дракон предался гневу и утратил рассудок, а потому не мог увидеть недостатков щита Двэйна, не мог воспользоваться ими и расправиться со своим ненавистным врагом. Лосюэ же, в свою очередь, не торопился помогать дракону и раскрывать карты Двэйна. Пускай сначала дракон получит тумаков сполна. Лосюэ же спасал всевидящий глаз, который неплохо показывал слабыее места ведущего беспроигрышную на первый взгляд игру Двэйна.

Лосюэ был интересен этот бой, и он с радостью наблюдал, как его «слуга» получает по полной, однако же, при всей эльфийской мудрости Лосюэ не мог заглянуть в будущее. Как и предполагалось, тут же ситуация внизу внезапно переменилась! Неистовые атаки дракона все же постепенно заставляли защиту Двэйна содрогаться больше и больше. Свист от крыльев дракона напоминал вихрь, его удары сыпались на щит один за другим, и даже самая могущественная магия, казалось, была уже бессильна в этой роковой ситуации. Внезапно раздался звук громкого хлопка, и верхняя кромка щита надломилась. Золотой дракон воодушевился и наполнился яростным азартом. Двэйн же оставался тверд, как скала, его взгляд был спокойным и сосредоточенным. Дракона приводило в ярость одно лишь то, что этот Двэйн, этот человеческий колдун столько о себе возомнил. Как у него может быть столько колдовских сил? Неужели смертный волшебник, пускай даже и поистине искусный в своем деле, может быть сильнее высшего и бессмертного существа? Едва ли такое возможно!

Дракон вовсе не догадывался, что Двэйн практически не использует магической силы. Секрет его успеха в этом сражении крылся в том, что, хоть сил Двэйна бы и ни за что не хватило бы, чтобы одолеть дракона, пятицветный камень, который он держал при себе, мог аккумулировать энергию и работать на своего хозяина. Двэйн давно прознал о таких свойствах пятицветных камней и охотно коллекционировал их, подозревая, что рано или поздно они спасут ему жизнь. Благодаря этим камням Двэйн непрерывно скапливал энергию, которая служила магическим резервом на случай, если собственный заряд Двэйна израсходуется. Вполне естественно, что за последние три года собирания пятицветных камней магических камней энергии в них скопилось предостаточно, и вот день использования резерва настал. Однако, страх внушало лишь то, что и этот резерв вот-вот израсходуется, а проклятый дракон отступил лишь на мгновение. Но все же в эти несколько минут Двэйн смог восстановить кое-какие колдовские силы, ведь он заметил, что застилающая глаза дракону ярость, гнев и шок от удара об щит позволят Двэйну наконец-таки сделать свой ход конем.

Дракон в пылу ярости не заметил лукавой улыбки на лице Двэйна. Он был несколько нервным, но все же держался крайне уверенно. Внезапно из-под золотого щита вырвался яркий луч красного света. Двэйн шептал какое-то длинное боевое заклинание. Судя по всему, это было заклинание призыва магического союзника. Дракон все ревел в исступлении, но Двэйн уже знал, что его ход завершится полным успехом, ведь в его планах ослепленный яростью, почти беспомощный дракон был абсолютно туп и медлителен, был едва ли способен понять, что намеревается сделать противник, мог лишь реветь, колотить золотой щит, который хоть и подавался со временем, но отнюдь не собирался рассыпаться совсем.

Итак, заклятие призыва боевого монстра успешно закастовано!

\*Вжух!\*

И позади свирепствующего дракона объявился огромный разъяренный зверь, покрытый красной шерстью и глядящий во все стороны яростными и налитыми кровью глазами. Этого зверька вызвал посредством своей магии Двэйн. Во всей происходящей неразберихе, отчаянном противостоянии Двэйна со своим сияющим щитом и разъяренного драконьего принца, суматоха и неразберих поднялась такая, что дракон попросту не подозревал, что за его спиной появился огромный смертоносный зверь.

— Как такое возможно?? — недоумевал наблюдавший за происходящим Лосюэ.

Он видел все последние телодвижения Двэйна и искренне не догадывался о пятицветных камнях. А когда ужасный красный оборотень вытянулся во весь рост, даже преисполненное спокойствия лицо эльфа приобрело оттенок растерянности.

— Гаруда!? Но как? Откуда у него Гаруда? Ведь это существо в пределах Роландовских земель было полностью истреблено, разве нет?

На лице эльфийского правителя выступил холодный пот. Но, как ни печально, было уже поздно. Когда дракон заметил позади себя крохотный силуэт, он обернулся и узрел огромных размеров и ужаснейшей наружности тварь, оскалившую пасть, полную острейших и массивных клыков. Неужели это Двэйн прислал эту тварь сражаться на его стороне против золотого дракона? Что ж, маловат монстр! Дракон, выпустив сноп огня, стал в прямом смысле слова сжигать монстра дотла, но в это же время оборотень выбросил вперед массивную, покрытую рыжей шерстью лапищу и издал приглушенный рык из своей страхолюдной пасти…

\*АРРГГХХ\*

Дракон, взирая на это причудливое рыжевато-красное создание, заметил, что приближающаяся лапа зверя становится больше и увеличивается в объеме, а крик, издаваемый зверем, будто наполнял тело дракона, оглушая и застилая глаза. Даже всесильный и грозный дракон наполнился страхом и впал в ступор от крика! Внезапно ужасная мысль врезалась ему в голову, ведь в следующее мгновение он понял все, что происходит вокруг него… дракон запрокинул голову и издал пронзительный крик, его кожа лопнула по швам, а вместе с ней и человеческая маска, служившая маскировкой. Когда перед красным монстром предстал дракон, он издал восторженный рык. А Двэйн, наблюдая за происходящим, злорадно засмеялся и уже забормотал новое заклинание.

Монстр внезапно исчез, улетучившись и исчезнув где-то за пазухой Двэйна. Тут Двэйн выпалил очередное заклятие призыва, и дракон отправился вслед за монстром, оказавшись отныне в полном владении Герцога Тюльпана. Внезапно сверху послышался звук громких восторженных аплодисментов. Двэйн, взглянув вверх, увидел эльфийского принца, аплодирующего Двэйну с широкой и злой улыбкой. Смеясь, эльф приговаривал:

— Хорошо! Славно! Превосходно! Славно, Герцог Тюльпан! Ты покорил моего дракона…

Договорив, Лосюэ изменил тембр голоса и заговорил по-иному:

— Всего-то навсего, ты украл моего слугу! Но ты отнюдь не спросил моего на то разрешения! Теперь скажи, что ты дашь мне взамен?

Двэйн захохотал, отвечая:

— Ваше эльфийское величество, вы уже давно проникли в мои земли, выдавая себя за ложных людей, и то, что дракон теперь будет моим – это вполне заслуженное наказание как Вам, так и Вашему слуге! Почему Вы раньше не объявили о своем визите? Сожалею, но теперь поздно! Отныне он мой слуга, однако же, стоит признаться, что и у этого заклятия есть свои минусы. Насчет подчиняемых существ. Сожалею, но я смогу освободить его, и, соответственно, вернуть Вам, только умертвив.

Эльфийский принц не на шутку заколебался. В конце концов, он пристально уставил взор на Двэйна и сказал серьезным и даже угрожающим тоном:

— Двэйн, я питаю к тебе сильное уважение, Если бы это был обычный земляной дракончик, дождевой червяк, то я мог бы и подарить тебе его, но золотой дракон слишком ценен, чтобы вот так взять и отдать тебе его, я думаю, ты должен это понимать… что ж, мы поступим иначе… я выдвигаю свое требование, ты возмещаешь нанесенный ущерб, и инцидент с драконом останется в прошлом… ну, что скажешь?

В глазах у Двэйна промелькнула искра подозрения.

— Что же тебе нужно?

Лосюэ взглянул на Джоан, указав на нее, он промолвил:

— Мне нужна эта женщина!

Услышав требование короля эльфов, даже сам Двэйн при всей изощренности ума опешил. Джоан? Когда это король эльфов успел заинтересоваться ею? Но, все же, Двэйн не на шутку опешил от такого требования. Придя в себя, он разразился радостным смехом, будто сказанное только что эльфом было смешнее всего на свете.

Лосюэ пришел в искреннее негодование, но потом на его лице выступили нотка гнева и недовольства. Смотря на Двэйна, Лосюэ стал наполняться гневом и злостью.

— Позволь спросить, Герцог Тюльпан, что я только что сказал неверного или смешного? Один золотой дракон взамен одной человеческой девушки-волшебника, неужели ты считаешь этот обмен неравноценным?

Двэйн взглянул на испуганно дрожащую Джоан, после чего громко и серьезно сказал:

— Менять? Ни в коем случае! Как ты можешь покушаться на Джоан? Да отдай ты мне хоть целого и здорового золотого дракона, я бы никогда…

Не успел Двэйн закончить, как Лосюэ прервал его и заговорил:

— Что ж, целый золотой дракон? Если ты получишь его, ты отдашь мне эту женщину? Получишь всех золотых драконов!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 403.1. Сердце Джоанны (часть 1)**

Тут Двэйн внезапно впал в глубокую задумчивость.

Целый дракон? Этот Лосюэ много о себе возомнил, слишком уж он высокого о себе мнения!

Неужели Лосюэ знает, кто такая Джоанна?

Удивление и ступор Двэйна ввели в недоумение и Лосюэ, внушив подозрения, что Двэйн сильно колеблется.

Но не стоит недооценивать Двэйна, его ступор в данную минуту вовсе не был вызван ценой, которую назвал Лосюэ. И дело было вовсе не в условиях, которые он выдвигал! Двэйн думал лишь об одном: зачем этому эльфу Джоанна и с чего это он ее так ценит?

Взгляд Двэйна был полон сомнений. Бросив через плечо взгляд на Джоанну, затем вновь стал всматриваться в Лосюэ, с лица которого не сходила добродушная улыбка, ведь он видел, как мечется и колеблется Двэйн. Мгновение спустя Лосюэ спокойно сказал:

— Ну, что, договорились? Почтенный Герцог Тюльпан, ровно один дракон! Хоть я покорил драконье племя, но большинство из них, увы, было умертвлено по моей воле. Но на сегодняшний день осталось где-то около сотни. Всего-лишь то нужно, чтобы Вы согласились на мои условия, и тогда, даю Вам слово повелителя эльфов, я подарю Вам эту последнюю в своем роде сотню драконов, как Ваш преданный слуга!

Тут Двэйн несколько подуспокоился, начав осознавать, в чем же дело. Усмехнувшись, Двэйн взглянул на Лосюэ, медленно произнеся:

— Ах… Ваше величество повелитель эльфов, целых сто драконов, неужели вы уже уничтожили ледяной магический круг, раз Вы можете доставить сотню драконов на материк?

Приняв равнодушное выражение лица, Лосюэ ответил:

— Это моя проблема, сейчас нужно лишь, чтобы Вы согласились на мои условия, и в будущем я обязательно подарю Вам сто драконов, как только у меня появится такая возможность. Более того, я обещаю Вам расположение и благосклонность всех эльфов, даже в случае, если в будущем суждено вспыхнуть войне, эльфы будут благосклонны к вашей стороне.

Голос повелителя эльфов был полон уверенности и настойчивости. Казалось, ни один человек в мире не сможет воспротивится такому мягкому, но сильному и настойчивому голосу.

— Действительно, страшно соблазнительное предложение, — вздохнул Двэйн.

На его лице выражались странные эмоции. Он еще раз взглянул на спящую за его спиной Джоанну. Вздохнув еще раз, он сказал:

— На самом деле, в этой женщине нет совершенно ничего необычного… хотя она и выглядит неплохо, но, как говорится у эльфов, ей недостает женственности. К тому же, не смею скрывать от Вас, эта особа обладает на редкость непростым и взбалмошным характером, совершенно не похожим на женский, скорее напоминающий какой-то драконий нрав. Выдели бы Вы, как она ведет себя с незнакомцами. Честно Вам признаюсь, когда я увидел ее впервые, голова болела не на шутку.

Дослушав то, что говорил Двэйн, Лосюэ многозначительно ответил:

— В таком случае, стало быть, вы соглашаетесь?

Двэйн по-прежнему широко улыбался, затем вздохнул, еще раз бросил взгляд в сторону девушки, из-за которой разразился столь тяжелый спор, и тут, переведя дух, Герцог Тюльпан ответил:

— Но, все же, несмотря на то, что когда я глядел на нее, у меня просто раскалывалась голова, но… я так привык к этой нерадивой особе, без перерыва галдящей и восклицающей всякую бессмыслицу. Временами, если она слишком долго не беспокоит меня по пустякам, я чувствую себя странно, будто бы скучаю по ней… Поэтому…

Двэйн поднял голову, взглянул на эльфийского принца, и громко вымолвил:

— Даже сотня больших ящериц не стоят ее! Даже если вам удастся раздобыть сотню небесных драконов, мой ответ будет неизменен!

Договорив, Двэйн почувствовал странную магическую энергию внутри себя. Окружавшая тело магическая защита внезапно исчезла, Двэйн настороженно посмотрел на Лосюэ. Возможно, гнев эльфийского повелителя спровоцировал отключение магической защиты. Как ни странно, но отказ Двэйна вовсе не вывел повелителя эльфов из себя, но на его лице возникло явное разочарование. Но при том эльф держался превосходно и сохранял отменную стойкость в манерах. Он разочарованно вздохнул:

— Значит, вот как… Герцог Тюльпан, неужели женщина, которая находится у тебя за спиной – твоя возлюбленная?

— Вовсе нет, она не моя возлюбленная, но она старшая сестра моей невесты, все время донимающая меня по пустякам.

Двэйн покачал головой, не осознавая этого. Внезапно от сказанных им слов в его сердце возникло странное чувство. Он взглянул на спящую крепким сном Джоанну и внезапно вспомнил самого себя в момент «воплощения духа» и изгнание Сибастер, когда Джоанна была кротка и забыла о своем взбалмошном нраве. Лосюэ был проницателен, и сразу понял, о чем говорил взгляд Двэйна, он вновь вздохнул, и, промедлив, сказал:

— Что ж, да будет так, Герцог Тюльпан, но несмотря на то, что ты и отказался от предложенных мною условий, но эту девушку мне все равно необходимо заполучить, так что….

Но внезапно Двэйн сказал:

— Если собираешься забрать ее, то сейчас самое время! Хоть моя сила и уступает твоей, но я, в конце концов, мужчина! К тому же, на моей земле, если ты в одиночку сможешь забрать ее, я буду очень разочарован!

Дослушав, Лосюэ засмеялся, глядя на вращающийся вокруг Двэйна магический щит, глядя на настороженный и сосредоточенный взгляд Герцога Тюльпана, ожидающего, по всей видимости, тяжелый смертный бой. Лосюэ усмехнулся, отвесил галантный поклон, отступил на несколько шагов назад и сказал крайне легким тоном:

— Забрать? Что вы, что вы? Вы, должно быть, неправильно меня поняли. Я повелитель эльфов, как же я могу совершать такие ужасные поступки? Я ведь не какой-нибудь бескультурный варвар! Эльфы великий народ и никогда не покушается на подобное! Однако мы можем устроить небольшую игру, как Вы на это смотрите? — договорив, Лосюэ положил руку за спину, затем вытянул палец и указал ним на Двэйна.

Яркий луч света мгновенно прорезал воздух и достиг Двэйна. Двэйн испугался, ведь он увидел, что луч преодолел щит без всяких затруднений, достигая Двэйна. Никакого вреда луч не нес, но то, что он преодолел, щит заставило Двэйна бояться. Так или иначе, он абсолютно спокойным взглядом наблюдал за происходящим, не подавая признаков страха.

Двэйн взглянул на упершийся ему в грудь луч пурпурного света. Свет не был огнем или чем-то еще. От луча исходил холод, страшный холод. Одежда на груди Двэйна стала стремительно охлаждаться и будто рассыпаться. Луч оставил на груди Двэйна след, напоминающий печать. Печать осталась на его коже и слилась с его телом в одно целое.

— Это наша эльфийская магическая печать, друг мой, — Лосюэ, улыбнувшись, сказал. — Дабы выразить почтение к хозяину того места, где я остановился погостить, я дам Вам замечательную возможность. Я слыхал, что ранее Вы путешествовали на драконью гору, и вступили в преинтереснейший спор с их властителем, заключив пари. Я очень заинтересовался этой историей, посему не поспорить ли уже нам с Вами!

Говоря, Лосюэ сменил тон на более зловещий и устрашающий.

— Первоначально я вовсе не планировал как-то угнетать Вас, но раз Вы все же отвергли мое предложение, то отныне, Герцог Тюльпан, я сыграю с тобой в «кошки-мышки». Я останусь здесь и подожду денёк. Ты же, взяв с собой свою подругу, волен бежать на все четыре стороны и прятаться в самом темном уголке. Затем я начну искать вас… Если вы попадетесь, я, так и быть, предоставлю вам еще шанс. Даже когда я обнаружу вас во второй раз, я вновь отпущу вас и дам вам сутки на бегство, но третья попытка будет последней, друг мой. Если же вы попадетесь мне и в третий раз, тогда… я уже говорил, что вовсе не хочу забирать чью-то жизнь, я не могу нарушить свое слово, но я могу забрать вас обоих и унести с собой на Север.

— А перед тем, как силы нашего славного народа покорят ваш мир, ты вместе с этой милой девушкой будете моими вечными гостями… в Северных землях!

Договорив свою грозную речь, которая совершенно не была какой-то зловещей или агрессивной, но звучала крайне мягко, все же отразилась в голове Двэйна как что-то устрашающее. Он понял, что эльфийский владыка вовсе не намерен шутки шутить. Но что же, черт возьми, эльфийскому повелителю потребовалось от Джоанны? Взглянув на эльфа, Двэйн промолвил:

— Лосюэ, ты настолько уверен, но тебе стоит понимать, что ты ныне в моих краях, и, несмотря на всю свою силу, ты здесь один!

— Вы, безусловно, правы, — сказал Лосюэ с ухмылкой. — Вся моя сила во мне одном, я один здесь, увы. При вас бесчисленные преданные слуги, да и в конце концов остальные жители континента вряд ли встанут на сторону эльфа… если вы объедините усилия, но мне с вами, безусловно, не совладать, но все же, Герцог Тюльпан, если ты решишь поступить таким образом, то нарушишь правила нашей игры! Тогда и я не гарантирую, что сдержу свои обещания. Ты должен осознавать, что вряд ли среди вас найдется обладатель силы, хоть как-то сравнимой с моей. Даже если ты приведешь бесчисленное количество союзников, я не сдамся вам, попытки убить меня или захватить в плен совершенно невозможны. Если ты не сочтешь нужным соблюсти свои обязанности, я поступлю так же и не стану соблюдать свои. Уж поверь, Герцог Тюльпан, я смогу выкроить возможность украдкой унести с собой твою голову, да и эту девушку я тоже успею забрать, после чего ретируюсь восвояси.

Договорив, Лосюэ помедлил и добавил:

— Я уже говорил, что я властитель древнейшего народа, и я не потерплю столь низкого отношения к делу. Поэтому эта игра – лучшее, что я могу предложить вам. Я обещаю вам, что если через месяц ваши попытки не иссякнут, я забуду обо всем произошедшем и уйду восвояси. Это моя последняя вам уступка. Если же вы не соглашаетесь и на это, придется мне прибегнуть к тому методу, который я так не люблю.

Слушая, Двэйн наполнялся решимости и гнева. Ух, какой благородный! Украсть нас помышляет, еще и чистыми помыслами руководствуется! Двэйну потребовалось время на продумывание ситуации, ведь отказ теперь был попросту опасен.

«Лосюэ в чем-то определенно прав, я в силах бороться с ним, в силах собрать войска и погнать его прочь, но убить его или захватить в плен невозможно, он наверняка вернется».

Больше всего заставляло беспокоиться Двэйна то, что если эльф вернется, то он может убить Двэйна или Джоанну. Его сила уступает силе людей, если те объединятся, и эта мысль не давала Герцогу Тюльпану покоя. В свои восемнадцать он уже был довольно неплохим магом и постоянно совершенствовал свои навыки. Время совершенствования этих навыков достигало уже где-то трех лет, за которые Двэйн превратился из дилетанта в мастера боевой магии.

Но встретив Лосюэ и сразу убедившись в том, что этот эльф противник на редкость непростой, Двэйн оказался в ситуации отсутствия выбора. Поколебавшись некоторое время, Двэйн, не выдержав тяжелого и холодного взгляда Лосюэ, заявил:

— Я верю в вашу честность, повелитель эльфов. Поэтому я согласен с играть с тобой!

— Отлично!

Все еще находясь в воздухе, Лосюэ присел, подложив ноги под себя и усмехнулся:

— Теперь, Герцог Тюльпан, вы вольны бежать. Ровно через один день я начну преследовать вас… ах, чуть не забыл, магическая печать остается на твоем теле, и она позволит мне обнаружить вас, если вы будете находиться в радиусе трехсот ли от меня, так что вам стоит прятаться на почтительном расстоянии от меня, чтобы я вас не учуял. Так что в Лоулани вам не стоит искать убежища, ведь я буду ждать начала игры здесь. Если вы вдруг решите нарушить правила игры и атакуете меня при помощи ваших союзников, то, я полагаю, вы знаете, чем это может обернуться для вас.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 403.2. Сердце Джоанны (часть 2)**

Лицо Двэйна было совершенно спокойным, но гнев, вызванный этими мерзкими условиями, закипал в сердце Двэйна все больше и больше. Какое унижение, бегать от этого эльфа! Быть так оскорбленным в собственной крепости! Единственное, что утешало – в конце концов, даже сам повелитель драконов оказался не в силах одолеть повелителя эльфов. Всего-то какой-то повелитель драконов, в свое время одолевавший Гендальфа, Сеймель и Хуссейна. Стало быть, Лосюэ еще сильнее, чем эта троица вместе взятая.

Двэйн взглянул с исподлобья на Лосюэ. Лосюэ столкнулся с ним взглядом. Не говоря ни слова, Двэйн молча кивнул головой, подхватил на плечо спящую Джоанну и ретировался. Эльфийский правитель оставался неподвижен в воздухе.

— Повелитель Эльфов! Наш с тобой сегодняшний спор для меня, Двэйна, было редким позором, но я клянусь, я запомню этот день!

Лосюэ безмолвно восседал прямо в воздушной пустоте, провожая взглядом удаляющегося Двэйна. Он восхищенно вздохнул, затем спокойно промолвил, ведя диалог с самим собой.

— Что ж, способен сгибаться, способен и распрямляться, способен столь сильно заботиться о других, сильный духом, целеустремленный, талантливый… эхх, Лосюэ, такой замечательный персонаж, хоть и смертный. Стоило убить его до начала войны, теперь он очень опасен… оставлять в живых столь могущественного представителя рода людского… непростительная ошибка, не правда ли?

Разговаривая в полголоса, Лосюэ периодически посмеивался. Ветер громко завывал, даже тот холод северо-западных земель, что нес этот ветер, не мог потушить огня в глазах Двэйна и совладать с жаром в его сердце. После того, как Двэйн был выгнан врагом из собственного дома, сердце его наполнилось гневом, но рассудок – массой новых знаний. Двэйн умел контролировать свой гнев. Он не рассчитывал пуститься в безудержное бегство, желая вернуться в свой замок и призвать на помощь Филиппа, перемолвиться с ним парой фраз. Филипп посоветовал бежать через дальние ворота, после чего Двэйн назначил Филиппа верховным лицом в замке Двэйна на время отсутствия Герцога Тюльпана. С кем-либо еще Двэйн увидеться не пожелал, даже с Вивиан и, взяв с собой Джоанну, пустился в бегство.

Покинув Лоулань, Двэйн достал из походного рюкзака пару летательных метел. Джоанна, правда, и не думала приходить в себя. Но Двэйн не мог лететь на метле с Джоанной на плечах. Улететь подальше можно было, естественно, только на метле. К тому же, летая на метлах, можно было бы неплохо сэкономить силы, время и магическую энергию, по сравнению с заклинаниями полета. Двэйн упорно ломал голову, как же ему одолеть этого повелителя эльфов. Сначала он помышлял отправиться прямиком на восток.

Вот если бы удалось бежать во дворец Императора, то можно было бы использовать силы светлого храма, чтобы одолеть повелителя эльфов… однако священник Павел Шестнадцатый почти что не восстанавливал силы зала со времен последнего сражения с Байхэчоу. К тому же, в этом храме, помимо Павла Шестнадцатого, совершенно нет никакой иной силы. Поэтому, поразмыслив еще немного, Двэйн решил твердо и бесповоротно: на Север! Целью Двэйна отныне стал северный город. Гилиат? К тому же, Гэндальф, скорее всего, сейчас там. Рыцари Хуссейна также вероятно находятся в этих краях. Расстояние до тех краев не слишком большое, в конце концов, рысак доскакивает туда за три дня. Двэйн прикинул свои шансы на успешное бегство в Гилиат и подсчитал, что у него на это уйдет часа два, в конце концов, метла, возможно, раньше израсходует запас энергии, и остаток пути придется преодолевать с помощью заклинаний полета.

Двэйн дотронулся до эльфийского знака на груди, и от этого на душе стало как-то грустно. Двэйн уже попробовал несколько способов вывести этот магический знак. Ну не бог же, в конце концов, этот Лосюэ. Стоит лишь скрыться в толпе людей, неужели он и тогда сможет нас обнаружить? Этот знак – основной источник всех проблем!

«Но силы этому повелителю эльфов и вправду не занимать», — подумал Двэйн, почесывая затылок.

Он обдумал уже гору различных вариантов спасения от проклятого знака, но, по всей видимости, заставить знак исчезнуть не представлялось возможным. Знак явно был источником силы для повелителя эльфов и был связан с ним настолько сильно, что Лосюэ мог почувствовать его присутствие, несмотря на большие расстояния, и для Двэйна стряхнуть эту печать было невозможно. Пролетев на метле уже где-то с час, Двэйн, наконец, решил позабыть о чертовом знаке, ведь от Лоулани было уже где-то двести ли. Сменив очередной магический заряд и пролетев еще с час, Двэйн невольно задумался об одной важной проблеме… кажется, Двэйн переоценил собственные силы, ведь полет на такой высоте отнюдь не увеселительная прогулка, сильный ледяной ветер бил в лицо, сбивая с пути.

Чтобы сохранить курс, приходилось тратить много физических и магических сил. К тому же… Двэйну все же приходилось думать и о своем спящем грузе. Примерно подсчитав, что добрых триста ли он уже преодолел, Двэйн решил передохнуть! Ну, а как же иначе, ведь если Двэйн совсем выбьется из сил, то Лосюэ настигнет их, и тогда возможности хоть как-то спастись не будет совсем! Более того, Двэйн еще ни разу не отдохнул на протяжении всего пути от Лоулани до Гилиата, все время проводя в своем бешеном отступлении.

Достав немного воды и еды, Двэйн поспешно перекусил. Из-за постоянного бегства все тело Двэйна болело. Преодолев болезненные ощущения, Двэйн встал, оглядел взглядом пустошь, на которой невольно совершил свой внезапный привал, взглянул на путеводную звезду над далекими горами. Неслучайно Двэйн выбрал в качестве места остановки оазис возле источника вечной юности. Несмотря на все еще не отступившую усталость, сердце Двэйна ликовало. Взглянув на спящую неподалеку под деревом Джоанну, Двэйн умиротворенно вздохнул. Джоанна еще не пробудилась. Видимо, урон, что нанес ей дракон, был действительно нелегок. Заставить Джоанну мгновенно восстановиться было невозможно. Но, осмотрев еще раз раны Джоанны, Двэйн понял, что ее состояние, по крайней мере, стабильно. Пульс был несколько учащен, но для ее состояния такой ритм можно было считать достаточно спокойным. Осмотрев места возможных переломов, Двэйн стал оказывать ей посильную первую помощь. Благодаря силам оазиса и источника юности, большая часть ран Джоанны зарубцевалась. Но сломанным костям еще предстояло отрасти, поэтому стоило еще подождать…

Закончив осмотр ран на теле Джоанны, он заметил вновь открывшуюся рану… к несчастью, ребра Джоанны были сломаны. Но сам вид Джоанны с закрытыми глазами вводил Двэйна в ступор. Она ведь девушка, в конце концов, да и при том весьма юная. Проверяя целостность всех ребер Джоанны, Двэйн добрался и до ее груди… вздохнув, Двэйн усмехнулся. Как ни странно, удача была на стороне путников. Раны грудной клетки Джоанны и вправду затянулись. Сжав зубы, Двэйн стал развязывать узел на нагруднике Джоанны. Внезапно левая рука Двэйна коснулась левой груди Джоанны. Приложив несколько грубых усилий, Двэйн услышал едва слышимый вскрик Джоанны.

Руки Джоанны слабо опустились на одежду Двэйна. Двэйн одернул руку и увидел, что глаза Джоанны приоткрылись, и на ее щеках выступил алый румянец. Джоанна стала завороженно всматриваться в Двэйна.

— Эмм… ты проснулась? — неуверенно поинтересовался Двэйн.

Внезапно Двэйн обнаружил, что его левая рука по-прежнему находится на груди девушки и, робко покашляв, одернул и левую руку.

— Я просто хотел осмотреть твои раны… — виновато сказал Двэйн, но Джоанна перебила его.

— Тебе не стоит оправдываться, я знаю.

— Но как? — изумился Двэйн.

Лицо Джоанны зарумянилось еще больше. В смущении она опустила голову, тихо проговорив:

— На самом деле, я уже давно проснулась, но когда ты пытался напоить меня той странной жидкостью, я пришла в себя окончательно, но все же не могла говорить. Но я слышала все, что происходит вокруг. Я слышала твой разговор с повелителем эльфов.

Успокоившись, Двэйн промолвил:

— Как же ты сейчас говоришь?

Джоанна вздохнула, но, чуть помедлив, ответила:

— Из-за того… из-за того, что ты только что сделал, конечно же. Я возбудилась и поняла, что могу двигаться и разговаривать. То лекарство, что ты дал мне… поистине диковинное, я думала, что умру, если выпью его, но, как ни странно, все еще жива.

Двэйн, наконец, вышел из ступора и тут же почувствовал себя крайне неловко. Пересиливая себя, Двэйн еще раз спросил Джоанну о том, в порядке ли ее здоровье, и только после этого, засмеявшись, сказал:

— Ну, что ж, хорошо, в таком случае, источник юности действительно помог, я думаю, что ты встанешь на ноги не позже завтрашнего дня.

Затем Двэйн добавил:

— Раз уж ты знаешь о моем с Лосюэ разговоре, то ты знаешь и о положении, в котором мы с тобой оказались. У тебя есть идеи? — спросил Джоанну Двэйн.

Внезапно Двэйн заметил, что голова Джоанны оказалась свешана к низу, будто она умирает. Вопрос она будто-бы не слышала. Лицо было абсолютно безразличным. Двэйн повторил свой вопрос, и Джоанна внезапно отозвалась. На ее лице была паника и незнание, как же поступить в сложившейся ситуации.

Она не ответила Двэйну, но издала протяжный стон, сказав:

— Двэйн… скажи мне, почему ты не согласился на условия повелителя эльфов… не вздумай шутить!

Двэйн недоуменно ответил:

— Если бы согласился и обменял тебя, старик в зеленой шапке узнал бы об этом, и убил бы меня, не так ли?

В глазах Джоанны заблестели слезы.

— Неужели… неужели только из-за этого?

Двэйн усмехнулся, похлопал Джоанну по плечу и сказал:

— Конечно же, не только! Пускай и характер у тебя не простой, но все же ты – старшая сестра Вивиан! Мы, в конце концов, родственники! Как я могу взять и отдать тебя кому-то? Ты, к тому же, не чья-либо собственность!

Слезы покатились по щекам Джоанны. Слушая Двэйна, Джоанна расстраивалась все больше. Когда Двэйн передал Джоанне флягу с водой и кусок хлеба, она впервые подняла голову, ее глаза напоминали прекрасные мерцающие огоньки. Внимательно уставившись на Двэйна, Джоанна задала ему вопрос уверенным, но слабым голосом. Румянец все не сходил с ее лица.

— Двэйн, я слышала, как во время разговора с Лосюэ ты упомянул меня как «моя Джоанна». Что это значило?

Двэйн замолчал, затем внезапно рассмеялся:

— Что? Я говорил такое? Неужели? Надо же, а я и не помню! Но, что ж, допустим, я так сказал, какое это имеет значение? В конце концов, не забывай, что я по-прежнему твой властитель, не правда ли? Хотя, не стоило мне так говорить…

\*Хлоп!\*

Договорив, Двэйн услышал громкий хлопок. Посмотрев на Джоанну, он увидел сломанную ветку в ее руках. От услышанного пальцы девушки невольно сжались. Румяное лицо Джоанны вмиг переменилось и стало пугающе бледным. Закусив губу, девушка разозленно смотрела на Двэйна. Подождав немного, Двэйн спросил Джоанну, готова ли она продолжать путь, но Джоанна отреагировала крайне равнодушно, сказав что-то вроде «ага». Узнав, что Двэйн вновь обнимет ее и положит на плечо, Джоанна оттолкнула Двэйна, даже не зная, откуда вдруг к ней вернулась сила. Джоанна гневно сказала:

— Я уже пришла в себя! Не стоит!

Вздохнув, она с трудом поднялась, опираясь на ствол дерева. Двэйн, усмехнувшись, сказал:

— Но ведь твои раны еще не зажили…

— Я и сама способна лететь! — раздраженно бросила Джоанна.

Что ж, жаль, ведь далеко не все ее кости срослись. Джоанна сделала пару шагов, попыталась произнести заклинание, но ей не удалось этого сделать, ведь боль заставила ее согнуться и начать ловить губами воздух. Двэйн вздохнул, подошел к Джоанне со спины и, обхватив сзади руками, помог встать, после чего вновь забросил на плечо. Джоанна старалась сопротивляться, но силы ее были ничтожно малы.

Не стоит забывать, что эта особа – рыцарь восьмого уровня, и даже при сильном ранении ее физическая сила должна быть на высоте. Поотбивавшись немного, Джоанна обхватила Двэйна руками за шею и поддалась, оставив попытки сопротивления. Двэйн почувствовал тепло от лица Джоанны на своем плече. Двэйн чувствовал дыхание Джоанны у себя на шее, но не решался посмотреть на ее лицо, подозревая, что это вновь вызовет бурю эмоций, поэтому он лишь смотрел вперед и продолжал свой полет на север.

Незаметно подошел вечер второго дня. Двэйн попытался рассчитать оставшийся путь и определил, что до Гилиата оставалось не более ста ли, но тело Двэйна болело с головы до ног. Кости просто трещали. Хотя магии оставалось еще предостаточно, физические силы Двэйна иссякали. Пот заливал глаза Двэйна и уже насквозь пропитал одежду. И тут чья-то рука нежно прикоснулась к лицу Двэйна.

Двэйн в недоумении опустил голову и увидел на изможденном лице Джоанны мягкую и добрую улыбку. От растерянности Двэйну пришлось сбавить скорость и снизиться. Да и силы Двэйна теперь уж совсем закончились. Переведя дух, Двэйн сказал:

— Еще где-то сто ли… передохнем немного, а затем немножко поднажмем и доберемся, наконец, до Гилиата!

Видя, насколько вымотался Двэйн, Джоанна почувствовала боль и любовь к нему. Не выдержав, она громко сказала:

— Двэйн… послушай, у меня есть одно дело, стоит сказать об этом сейчас!

— Ммм? — изумился Двэйн, затем нахмурился.

— Ты… ты думаешь, что встретившись в Гилиате с нашем горячо любимым учителем, мы сможем с его помощью устранить этот знак, который оставил Лосюэ? — спросила Джоанна.

— Именно так, — ответил Двэйн. — Вряд ли удастся одолеть этого эльфа, но если старик в зеленой шляпе все-таки нам поможет, мы, по крайней мере, сможем скрыться подальше от этих мест и от Лосюэ.

— Что ж… на самом деле, мне нельзя говорить тебе правду, Двэйн, это дело… учитель запретил мне рассказывать кому-либо из людей, в особенности тебе, Двэйн!

Двэйн взглянул на серьезное лицо Джоанны.

— Что?

Джоанна прятала глаза, не осмеливаясь взглянуть в лицо Двэйну.

— Помнишь, как в прошлый раз я вместе со свои учителем взошла на драконью гору?

— Помню.

— Так вот. В том походе учитель получил тяжелую рану. Поначалу рана еще могла зажить, но на обратном пути мы вновь столкнулись с тем золотым драконом. Учитель был упрям и собирался во что бы то ни стало убить этого дракона, несмотря на то, что рана учителя была достаточно серьезна. В тяжелой схватке учитель все же убил дракона… но рана учителя становилась все более и более тяжелой. Хотя нрав учителя был тверд, он украдкой сказал мне…

Двэйн уже почувствовал неладное.

— Так в чем же дело?

— И с тех пор, вплоть до сегодняшнего дня, ему не легчает. От этого ранения пострадал и его разум, не только тело! Несмотря на то, что рана на теле уже затянулась, его сила никогда не будет прежней. И учитель сказал мне, что уже не обладает той силой, что раньше! Сейчас он еще сохраняет остатки волшебной силы, но дела его очень плохи. Более того, он получил свою рану в бою с драконом, и его душевные раны вряд ли могут быть залечены. Он более никогда не станет таким, как раньше. Старик хотел, чтобы я хранила это в секрете и не рассказывала никому, особенно тебе…

Голос Джоанны был серьезным и тяжелым. Затем она уже шепотом произнесла:

— Так что, если мы ввяжем старика в борьбу с Лосюэ, боюсь, он не поможет нам…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 404. Первая попытка**

Двэйн остолбенел. Услышав от Джоанны эту новость, он резко изменился в лице.

Девушка увидела мелькнувшее в его глаза недовольство и беспомощно развела руками. Ее беспокоило то, что Двэйн в этот момент ужасно сердился на нее, и она тихим голосом сказала:

— Учитель вряд ли стал бы намеренно скрывать это от тебя. Вот только…

— Я понял. Не будем об этом, — Двэйн сердито отмахнулся, но когда он вновь посмотрел на Джоанну, в его глазах больше не было гнева. — Я могу понять его.

В конце концов, такому магу, как Гендальф, обладающими силами самого высшего святого уровня и считавшегося одним из могущественных сильнейших мира сего, позволительно вести себя несколько высокомерно, к тому же Гендальф от природы был человеком заносчивым и честолюбивым. Такие люди, потеряв большую часть своих мощных сил, чувствуют себя так, словно их сбросили с вершины горы. Безусловно, он не хотел выставлять свою слабость напоказ, но всякий мог догадаться, что творилось у него в душе. Это не то, о чем стоило рассказывать направо и налево, и Двэйн прекрасно понимал его.

Джоанна все еще боялась, что он снова может на нее рассердиться, но голос его теперь звучал абсолютно спокойно, глаза мерцали ровным, чистым светом, и это понемногу успокоило ее.

— Но… раз мы сейчас не можем поехать в Гилиат и позвать учителя на помощь, то что нам тогда делать?

Подумав немного, Двэйн покачал головой и сказал прямо:

— Я не знаю. Думаю, что на материке дать достойный отпор Королю Эльфов может только…

В его сознании разом мелькнул белоснежный плащ и гордая, уверенная походка…

Байхэчоу?

Да, именно его образ возник у Двэйна в воображении. Вот только маг ему — никто, не друг и не родственник, а попросту посторонний человек. И хотя во время странствий у него со старика сложились весьма близкие отношения, но если смотреть в общем, то Байхэчоу ему скорее враг, чем приятель. У Двэйна также не было оснований полагать, что шаман пожертвовал частью своих святых сил только потому, что проникся к нему искренними чувствами.

А кроме того, мудрецы с Большой Снежной горы наверняка знали, что разгром резиденции Владыки степей произошел не без его практически прямого участия. А иначе откуда бы у солдат Саллах ад-Дина появилась бы такая качественная броня и столь совершенное оружие? Тогда, конечно, никто не знал, кто за всем этим стоит, но с тех пор прошло достаточно времени, и правда уже давно всплыла на поверхность.

Все-таки Байхэчоу — Король Шаманов, и степной народ почитает его. Разумеется, он не мог ради каких-то там личных чувств предать верных ему людей. По сути, план Двэйна сработал, и Байхэчоу никак не помешал им, что было уже довольно странно. Маг верил, что прежнее расположение шамана к нему уже давно исчезло без следа.

Видимо, придется искать выход самому…

Байхэчоу — великий стратег, а не какой-нибудь дамский угодник и неженка.

Тогда… может быть, остров Дьявола?

Двэйн тут же вспомнил старика Криса, обитающего там уже много лет. Должно быть, этот человек обладает очень мощной силой!

Вот только этот остров сам по себе напоминает огромного живого чудища, скитающегося по Восточным морям. Даже если маг действительно соберется туда ехать, то не факт, что найдет его! К тому же, уж слишком далеко он от северо-запада…

Поразмыслив немного, Двэйн придумал один весьма оригинальный способ.

— Отдохни немного. Мы выступаем на северо-запад! В крайнем случае, на месяц скроемся в горах Цилимало. Бескрайние горы! Все равно Лосюэ не бог, а искать нас там — все равно что пытаться найти иголку в стоге сена.

Приняв такое решение, Двэйн встал и с силой топнул ногой, а затем снова крепко обнял Джоанну. Затем он вынул из-за пазухи флакончик с Источником вечной молодости и дал ей выпить несколько капель. Посмотрев на северо-запад, он приготовился снова отправиться в путь.

Как жаль, что нельзя использовать дракона, только-только перешедшего под его покровительство. Теперь золотистый дракон подчинялся тому рыжему зверю, а не прямо стал его персональным драконом. Теоретически, управлять им он мог только через Гаруду, но еще нужно было усилить их духовную связь.

Перед лицом могущественного дракона необходимо было действовать хитро, и если бы у Двэйна было достаточно времени для того, чтобы придумать очередной коварный план, то он бы смело осуществил задуманное. Но как раз время было сейчас тем ресурсом, тратить которой зазря было крайне опасно. Разве теперь у него есть в запасе несколько дней, чтобы организовать магическую церемонию и заключить с драконом соглашение о душах? Душевные силы такого уровня не так то просто подчинить.

Двэйн произвел мысленные расчеты. Со вчерашнего вечера, когда они убежали от Лосюэ, прошло уже ровно один день. Эльф, должно быть, уже начал преследование.

От усталости маг едва держался на ногах. Сейчас он явно не мог нести Джоанну, не говоря уж о том, чтобы летать. К тому же, ситуация не ясна, и расходовать свои физические и магические силы таким образом было крайне неразумно.

Он внезапно вспомнил о своей «игрушке», которую он еще раньше научился контролировать. Она лежала в накопительном кольце, и магу никак не выпадала возможность ею воспользоваться.

Вспомнив об этом, Двэйн загадочно улыбнулся.

— Покажу тебе свою новую игрушку. Я ее сделал, пока страдал от скуки в Гилиате.

В воздухе блеснул магический свет, и перед ними появилась вещь очень странной формы.

Джоанна не смогла определить, что это была за вещь. Два круглых колеса, на которые прикреплен деревянный каркас, а еще круглая зубчатая тарелочка, сделанная из металлической пластины. Вся эта конструкция была примерно два метра в длину и один в высоту.

— Посмотри, это называется «велосипед», — рассмеялся Двэйн. — На нем можно ехать очень быстро… конечно, это намного медленнее, чем лететь. На самом деле, эта штука вряд ли заинтересует профессиональных магов, я создал эту вещь просто, чтобы развлечься. Кто бы мог подумать, что как раз сегодня он мне так понадобится.

Живя в предыдущем поколении, Двэйн само собой хорошо знал, что такое велосипед. Конечно, делать его деревянным было крайне убого, к тому же, на деревянные колеса нельзя было одеть шину, а потому при езде на нем сильно трясло, однако Двэйн наложил на колеса ветряное заклятие, и теперь дребезжание корпуса при езде удалось значительно снизить.

Джоанна удивленно смотрела на возникший перед ней предмет.

На материке еще не изобрели велосипед, а потому девушка никак не могла поверить, что на этой двухколесной неустойчивой штуке, оказывается, можно кататься… Как же на нем держать равновесие?

Но Двэйн насильно усадил ее на сидение позади себя, а затем, переступив через него и подняв руль, со смехом сказал:

— Ну что, поехали?

Маг оттолкнулся от земли, и велосипед поехал сам собой. Джоанна тихо вскрикнула и обхватила Двэйна за талию.

На материке Лоулань, в пустынных северо-западных землях, в 964 году Двэйн, как и в предыдущую эпоху, оседлал велосипед и вместе с красавицей помчался по окрестностям…

То и дело налетал порывистый ветер. Джоанна ввиду полученных травм была еще очень слаба, а потому ей тут же стало холодно. Она все крепче прижималась к Двэйну, и вскоре вся ее верхняя половина туловища точно приклеилась к его спине.

Двэйн крутил педали изо всех сил. Хотя скорость езды на велосипеде была не столь высока, но все же так экономилось много сил.

Внезапно маг уловил тонкий аромат, исходивший от сидевшей позади Джоанны. Ее красивые волосы развивались по ветру, то и дело щекоча ему ухо. Ему стало неловко. Он чувствовал на своей спине тепло ее тела, и в голове у него возникло множество разных фантазий.

В какой-то миг ему даже представилось, будто он не на материке, а где-то далеко за его пределами, в том своем мире, где однажды зимним вечером, взяв с собой девушку своей мечты, он мчался на полной скорости, любуясь проносящимся мимо окрестным пейзажем.

Он невольно начал напевать одну очень известную в предыдущей эпохе лирическую песню, под которую ездить на велосипеде было куда приятней…

«Тянь мими» («сладкий, нежный», известная в Китае песня). Джоанна услышала мелодию, отличающуюся от тех, которые она привыкла слышать, и которые часто можно было услышать от жителей материка. Двэйн пел ее на каком-то, незнакомом ей языке, но звучание этой странной песни словно затрагивала самые мягкие, самые сокровенные струны ее души.

Джоанна невольно покраснела и щекой прижалась к его спине. В глазах ее светилась нежность…

Джоанна сразу глубоко полюбила эту песню. Прижимаясь к Двэйну и крепко держась за его поясницу, она внимательно слушала удары его сердца и, в конце концов, сама невольно начала тихо подпевать ему.

Внезапно Джоанна поняла, что она все еще поет, в то время как Двэйн уже давно не произносил ни звука.

Велсипед внезапно остановился. Двэйн опустил обе ноги на землю и тихим голосом неожиданно сказал:

— Слазь, Джоанна.

— А? — девушка все еще витала в своих мыслях, и лишь только когда Двэйн окликнул ее второй раз, она, наконец, пришла в себя.

— Что случилось? Ты устал?

— Нет, не устал. Вот только… кажется, у нас проблемы. Мы схвачены.

Двэйн горько улыбнулся и, повернувшись к Джоанне, слегка похлопал ее по щеке, а затем указал на какой-то предмет вдали.

На вершине высокой скалы виднелся чей-то силуэт. Существо, одетое в простенькое платье, сидело, поджав ноги. Мерцание ночных звезд бледным светом отражалось в его глазах. Он невозмутимо сидел над обрывом, и казалось, что его тело слилось с небом и землей и стало с ними одним целым.

— Эх, Герцог Тюльпан, мне все более и более любопытно наблюдать за Вами. Что это за штука у тебя под ногами? Очередная магическая игрушка, которые ты так любишь изобретать?

Голос Лосюэ медленно разнесся над ними. Джоанна тут же изменилась в лице.

Но Двэйн, казалось, был ничуть не удивлен его появлением. Посмотрев на Лосюэ снизу вверх, он сказал:

— А мне любопытно, как Вам это удалось? С момента, когда уговоренный нам день истек, прошло не более получаса. Мы проехали уже добрые три сотни миль. Да, Вы маг святого уровня, но это едва ли объясняет тот факт, что Вы за каких-то полчаса сумели преодолеть расстояние в триста миль. Король Эльфов, неужели Вы позволили себе сжульничать?

Услышав такое обвинение в свой адрес, Лосюэ не рассерился, он лишь слегка улыбнулся и, взмахнув рукой, сделал какой-то странный жест, а затем серьезно сказал:

— Я, Лосюэ, Король Эльфов, никогда не нарушаю своих клятв! Если я нарушил данное мною обещание и сыграл не по правилам, то пусть в меня тут же ударит молния, и да не будет мне покоя после моей смерти!

Он говорил совершенно серьезно, но Двэйн неожиданно громко рассмеялся.

— Ха-ха! Господин Лосюэ, я всего-навсего спросил, а не потребовал с Вас смертельную клятву.

Лосюэ пристально посмотрел на мага.

— Герцог Тюльпан, кажется, Вы совсем не удивлены тому, что я нашел Вас так быстро.

Двэйн снял Джоанну с велосипеда и, держа ее в своих объятиях, медленно произнес:

— Я и раньше догадывался, что в первый раз Вы меня очень быстро поймаете. Раз Вы осмелились заключить со мной пари, значит, у Вас есть какой-то тайный козырь.

Лосюэ удивленно вскинул бровь, но затем неожиданно рассмеялся.

— Браво! Очень хорошо! Но твоя первая попытка истекла. Сейчас я снова подожду здесь, а Вы поскорее убегайте от меня, герцог.

— Не торопитесь!

Двэйн напустил на себя ленивый вид и, придерживая Джоанну, убрал велосипед в кольцо. Затем он вплотную приблизился к эльфу и посмотрел на звезды:

— Ведь у меня есть еще целый день. Час раньше, час позже — разницы нет никакой. Сейчас уже ночь, а я еще не ужинал. Господин Лосюэ, должно быть, и Вы ужасно голодны? Местечко здесь неплохое, хотя и немного запустелое, однако вполне подходит для большого банкета под открытым небом… Эх, и звезды будут нам лампадами… Думаю, Вы не откажете мне в совместном ужине?

Двэйн говорил медленно, и его вид показался Джоанне несколько загадочным. Само собой, это его напускное радушие породило в душе Лосюэ большие сомнения.

— Вы правда не хотите поторопиться? Я не стану ждать ни минуты больше. Пока Вы здесь, Вы теряете драгоценные секунды.

— Небо огромно, а желудок еще больше! Когда я голодный, у меня совершенно нет сил бежать. Ха-ха! — и Двэйн громко рассмеялся.

Он уже сбросил с плеч свою мантию и усадил Джоанну на землю. Девушка хотела было что-то сказать, но по выразительному взгляду Двэйна поняла, что сейчас ей лучше молчать.

Двэйн действовал очень ловко. Он тут же собрал разбросанные вокруг сухие ветки, затем быстро развел костер и вытащил из кольца немного продуктов и воду, а также необходимую посуду.

Заметив удивление на лице Короля Эльфов, Двэйн расхохотался:

— Честно говоря, мне не в первой. Я всегда готов к тому, что рано или поздно предстоит заночевать под открытым небом, а потому заранее приготовил все необходимое, чтобы в походных условиях не остаться голодным.

Говоря это, маг извлек из кольца семь-восемь бутылочек со специями, а затем, закатав рукава, принялся жарить мясо. Через некоторое время над поляной разнесся аппетитный аромат.

Лосюэ смотрел на Двэйна не отрываясь, и у него вырвался невольный вздох.

— Удивительный Вы человек, герцог.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 405. Разгневанная Джоанна**

Устраивать барбекю за городом было привычным делом для Двэйна. После недолгого времени он протянул Джоджо два поджаристых золотистых кусочка мяса и снова посмотрел на Лосюэ.

Лосюэ сдержанно помотал головой:

— Двэйн, я из клана Эльфов, мы не едим мясные блюда.

Двэйн скривил свой рот и шепотом сказал:

— Неужели все Эльфы — буддийские монахи?

На эти слова Лосюэ не обратил никакого внимания, ведь он даже не понимал значения слова “монах”, на доброту Двэйна он по-прежнему отвечал прекрасными манерами, продолжая беззаботно говорить:

— Мы – эльфы, по своей природе очень дружелюбные существа, не любим приносить вред всему живому, большинство из нас питаются цветами и травами. Но существует переродившиеся темные эльфы, которые могут приносить вред…

Двэйн оставался безразличным к сказанным словам. Он продолжал варить мясной бульон в котле и думал только о том, какие специи лучше всего туда добавить. Вода в котле булькала и пузырилась, аппетитный запах распространился вокруг.

Двэйн услышал этот запах и с восторгом воскликнул:

— Очень вкусно, добавленные специи отлично подошли к этому бульону!

Он сразу же наполнил чашу бульоном и протянул ее Джоджо. Лицо Джоджо вдруг налилось краской. Она опустила голову и сделала глоток, потом сразу же выплюнула бульон, покривила языком. Она казалась такой смешной, ее лицо было очень милым, глаза вдруг заслезились:

— Что это за вкус… такой странный!

Двэйн громко засмеялся. На Континенте Роланд не росло острого перца. Двэйну казалось, что в пище, которую готовили на Континенте, всегда чего-то не хватало. Поэтому он разработал особый рецепт, собрав несколько специй вместе, ему удалось создать “острый” вкус. Джоджо раньше никогда не пробовала острых блюд, вот почему этот бульон не пришелся ей по вкусу.

Двэйн сдержал свой смех и стал утешать ее:

— Не торопись, понемногу ешь бульон, когда будет слишком остро, постарайся сдержать себя и продолжай есть! Таким образом, ты сможешь постепенно привыкнуть к этому вкусу и потом поймешь, что острые блюда очень вкусные! К тому же сейчас мы за городом, на улице холодно, немного острых специй поможет нам согреться!

Двэйн снова посмотрел на Лосюэ. Король Эльфов вежливо помотал головой.

Двэйн, немного присел и засмеялся:

— Как же так, мясо есть, а вина – нет?

После этого он нашел за пазухой флягу с вином и открыл ее. Букет вина был ароматным. Двэйн взглянул на Лосюэ:

— Король Эльфов, Вы не едите мясо, вино Вам в любом случае следует выпить!

Лосюэ задумался немного и с улыбкой ответил:

— Хорошо, вино буду пить!

Двэйн подбросил флягу с вином, и Лосюэ аккуратно подхватил ее. Сначала он прислушался к аромату вина.

— Почему ты не добавил туда яд?

— Яд? – Двэйн расхохотался. – Разве ты можешь отравиться ядом? Лосюэ, ты слишком разборчив в снадобьях. Твои знания в фармацевтике уже давно превзошли все человеческие.

Лосюэ сделал глоток, чтобы утолить жажду. Нахмурив брови, он кинул флягу обратно Двэйну. Двэйн посмотрел на него недоуменным взглядом:

— Что такое? Это же лучшее вино в моем дворце! Неужели оно пришлось не по вкусу Королю Эльфов?

Лосюэ засмеялся, но с гордым выражением лица ответил:

— Человеческое виноделие… Еще с самых древних времен вами было взято много рецептов приготовления у Эльфов. Придет время, и я дам тебе попробовать самые лучшие эльфийские вина из разных трав и цветов.

Двэйн промолчал. Сделал глоток вина из фляги. Лосюэ увидел, что Двэйн, не брезгуя, выпил из фляги, которую он передал. В глазах Лосюэ появилось приятное удивление, он, склонив голову, отвернулся и отошел. Взглянув на звездное небо, он вдруг со смехом заговорил:

— Герцог Тюльпан, вы только что потратили впустую около двух часов, неужели Вы совсем не торопитесь?

Двэйн засмеялся и сделал два глотка вина, взглянул на Лосюэ и с серьезным выражением лица заговорил:

— Достопочтенный Король Эльфов, Господин Лосюэ, я выпил с Вами вина, совсем не просто так… Вы знаете, у меня есть одно дело, которое я хочу обсудить с Вами, только не знаю, готовы ли Вы говорить…

Лосюэ засмеялся:

— Вот как, значит, у тебя все просчитано. Ты хочешь спросить меня о том, почему я так быстро узнал о секрете? Ха-ха… Ты думаешь, что я, выпив твоего вина, так просто смогу взять и рассказать тебе тайну магии клана Эльфов?

Двэйн совсем не рассердился на то, что Лосюэ стал его высмеивать. Он тихим голосом продолжил говорить:

— Расскажешь или нет – выбор за тобой… Но… — вдруг Двэйн рассмеялся. – Я знаю, что Лосюэ — великодушный господин, конечно, он сможет рассказать мне! Иначе, эта битва будет неравной, какой тогда смысл сражаться?

Лосюэ сосредоточился и внимательно посмотрел на Двэйна. Он не смеялся, напротив, серьезно рассматривал Двэйна каким-то оценивающим взглядом, потом махнул ему рукой:

— Двэйн, подойди сюда!

В то время как Двэйн стал приближаться к нему, Король Эльфов протянул свое запястье и провел им в воздухе, после чего образовалось пятиметровое магическое пространство, поглотившее в себя Двэйна и Короля Эльфов.

— Посмотри на это пространство, ты и я с помощью своих сил и энергии можем постигнуть его магическое устройство, здесь и вода, и огонь, и ветер… Из всех этих элементов состоит пространство. Пока мы не использовали магию, все стихии находились в гармонии с собой и поэтому оставались не заметными для наших глаз… Как будто поверхность водной глади…

Потом Лосюэ провел указательным пальцем в воздухе, и из его кончика пальца стал просачиваться слабый свет огня. После чего он продолжил говорить:

— Чувствуешь, как в пространстве все стихии пришли в оживление, потому что я стал использовать магию, посмотри, какие следы появились… Как будто на поверхность водной глади был брошен камень, который оставил за собой небольшие волны…

Потом Лосюэ встряхнул рукой, и находившиеся границы пространства в пяти метрах от них резко исчезли. Король Эльфов гордо продолжил говорить:

— Обычная магия и мастерство самых лучших магов среди людей никогда не смогут сравниться с дарованной небом магической силой Эльфов. Вчера хоть ты и вышел раньше на день. Но на своем пути, ради того чтобы мчаться с большой скоростью, ты не умело использовал магию, беспокоя все стихии вокруг… Они испугались тебя. Словно на поверхности водной глади появились многочисленные волны… Пускай тебе удалось уйти слишком далеко, преодолеть большое расстояние, но я всегда смогу догнать и выследить тебя… Потому что ты привел все стихии в волнение, тем самым оставил за собой следы… Двэйн, не стоит ошибочно полагать, что только на следы остаются только на земле, они так же появляются и на небе, когда ты пролетаешь…

Выражение лица Двэйна резко изменилось.

Что это за необъяснимая магическая сила? Что даже спустя один день с помощью нее можно вычислить следы в небе. К тому же, кроме ветра, в небе никогда ничего не появлялось, и не было сильного движения!

— Теперь я понял… В таком случае, когда я в следующий раз обращусь в бегство, то точно поеду верхом на лошади. Ни в коем случае не буду использовать магию, чтобы лететь в небе. Тогда ты точно не сможешь меня найти! – рассмеялся Двэйн.

Потом он протянул два пальца руки:

— Со вторым что-то не так.

Лосюэ рассмеялся, и на его лице появилось выражение безысходности:

— Какой же ты все-таки наглый! Как тебе в голову еще приходит задавать такие вопросы мне. Неужели ты думаешь, что я возьму и открою тебе все наши сильные и слабые стороны перед предстоящей битвой?

Двэйн как будто специально игнорировал упрек в свою сторону. Он тихо спросил:

— Ты силен и мудр. Если я не узнаю от тебя полезной информации, как же мне сражаться с тобой? К тому же, ты говоришь, что сможешь вычислить меня по моим оставшимся следам… А если их будет очень много и расстояние окажется слишком большим… Как же ты сможешь быстро преодолеть его?

В глазах Лосюэ словно сверкнула молния. Задумавшись на короткое время, он стал пристально смотреть на Двэйна:

— Что ж, раз уж ты задумался над этим вопросом, значит, я отвечу на него! Одна из главных моих сил – это пространство, и оно полностью подчиняется мне! – он вдруг взглянул на фиолетовое магическое клеймо, которое было у Двэйна на груди, и гордо заговорил:

— На клейме, которое у тебя на груди, есть магические координаты, оставленные моей силой. Поэтому, как только я смогу догнать тебя по твоим следам, я сразу же смогу узнать твое точное месторасположение. Мне даже не придется тратить свои собственные силы, чтобы долететь до тебя. Вычислив тебя по магическим координатам, я смогу разорвать пространство и сразу же оказаться рядом с тобой!

— Телепорт большой дальности? – с ужасом спросил Двэйн.

— Можно назвать и так! –Лосюэ покивал головой. – К тому же, в этом телепорте уже заложены твои координаты, поэтому если ты не хочешь оставаться уязвимым, у тебя остается только один выход: избавиться от клейма на твоей груди.

Взгляд Двэйна вдруг стал грустным, а Король Эльфов наоборот пребывал в хорошем расположении духа. Двэйн бессознательно сделал глоток вина из фляги.

Выпив вина, ему в голову вдруг пришла замечательная мысль. Прежде он все время пил вино из горлышка этой фляги, и его выражение лица вдруг стало странным. Он незаметно положил флягу с вином на землю, и с преспокойным видом вытер уголки рта.

Двэйн молчал. Он ломал голову, как расправиться с приемом Лосюэ.

В это время Джоанна вдруг перестала сидеть спокойно около Двэйна. Она увидела лицо Двэйна, ломающего голову над словами Лосюэ, который таким способом поставил его в затруднительное положение. Она сильно рассердилась и не смогла сдержаться.

Она сразу же показала свой гнев.

Они вдвоем с Двэйном только что проводили время вместе, катались на велосипедах. Им было так хорошо и уютно вдвоем. И вдруг их радостное времяпровождение нарушил этот отвратительный Лосюэ, испортив всю дружелюбную атмосферу.

Такой зловредный гость, как же не разозлиться, не выйти из себя и не прийти в гнев?

Поэтому Джоджо смотрела на этого Эльфа с полным отвращением. Непохожие на остальных людей очаровательные черты лица Лосюэ казались ей гадкими и ненавистными. И даже его добрая улыбка была слишком слащавой.

В итоге Джоджо сильно рассердилась!

Вдруг послышался сильный грохот. Джоджо подпрыгнула, стала пристально смотреть на Лосюэ и закричала:

— Ты, гермафродит — наполовину женщина, наполовину мужчина! Редкостный маг, только и можешь пугать людей! Женоподобный мужеложец, на тебя не взглянешь без злости! Давай, попробуй на вкус мой меч!

Она замахнулась рукой, вытащила из костра горящую ветку и развернулась лицом к Лосюэ! После того, как Джоджо получила тяжелое ранение, она больше никогда не носила при себе оружие. Свою зеленую флейту она уже давно потеряла.

Расстояние между Джоджо и Лосюэ было небольшим! Джоджо была воином восьмого разряда, но все равно получила ранение! Даже если бы Двэйн захотел остановить ее, у него бы все равно не получилось этого сделать из-за слишком близкого расстояния.

Увидев, как Джоджо повернулась к нему с веткой, горящей ярким пламенем, Лосюэ сразу же сощурил глаза. Наблюдая за этой веткой, он поднял руку и провел ладонью в ее сторону.

\*Жужжание!\*

И вдруг температура воздуха резко понизилась! Джоджо не успела поднести ветку к лицу Лосюэ, как огонь уже потух от перепада температуры, а сама ветка превратилась в лед! Если бы Лосюэ применил свою силу в полной мере, то запястья Джоджо могли бы легко заморозиться и превратиться в лед!

Джоджо старалась из-за всех сил удержать замороженную ветку в руках. Рассердившись, она понимала, что была не в состоянии одолеть Лосюэ и бросила ветку на землю.

Все древесное волокно превратилось в лед из-за магии Лосюэ, поэтому ветка вдребезги раскололась на ледяные осколки!

Лицо Лосюэ было суровым, он поднялся и холодным взглядом посмотрел на Джоанну:

— Как ты только что назвала меня?

Разгневанная Джоанна совсем не боялась его. Она воодушевленно громко закричала:

— У тебя со слухом проблемы! Я только что сказала, что ты — женоподобный мужеложец! Гермафродит, наполовину женщина, наполовину мужчина! Сейчас услышал или нет?

Она была похожа на беспокойного кролика, который пытался укусить человека!

Какова была реакция Короля Эльфов?

Его лицо сначала было белым, потом покраснело, затем стало черным и мрачным.

Джоджо гордо выпрямилась и стала пристально смотреть на Лосюэ.

— Эх, Вы намного могущественнее меня, но я все равно не проиграла Вам!

— Вы бы не осмелились убить меня! Я только поругала Вас. Но Вы сами вынудили меня!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 406.1. Неожиданная удача (часть 1)**

Лосюэ пробыл в мире людей не так долго, но что означает «женоподобный красавчик», он прекрасно понимал.

Насчет «трансвестита», этого унизительного прозвища, то Король Эльфов никогда прежде его не слышал, но в древнем предании, повествующем о Второй Мифологической войне, этом кровавом и скорбном для всего эльфийского народа событии, было сказано следующее: поскольку эльфы от природы обладают утонченными чертами лица и приятной наружностью, по окончанию войны эльфы, попавшие людям в плен, независимо от пола становились игрушкой в их руках, и судьбы их всех оканчивались трагически. Эльфы становились редкими и ценными рабами, и многие их аристократов, одержимые похотью, ожесточенно боролись за право купить себе их в сексуальное рабство. Среди них были люди с весьма странными наклонностями, которые очень любили содержать у себя красивых юношей-эльфов. Их покупали за бешеные деньги, и все они становились их любовниками.

Поговаривали даже, что был такой период времени, когда это было весьма распространенным явлением среди аристократов, и цена за эльфов-рабов на рынке постоянно росла. В то же время, практически всех плененных эльфов постигла трагическая судьба.

Это была кровавая и унизительная история. Будучи Королем Эльфов, Лосюэ неоднократно читал ее.

Поэтому, хотя его манеры были безупречны, и он превосходно владел собой, но это унизительное прозвище «трансвестит» глубоко задело его чувства.

Двэйн ясно почувствовал, как температура воздуха в округе резко снизилась. Прекрасное лицо Лосюэ побледнело, точно покрылось инеем, а в глазах его блеснул серебристый свет.

Джоанна все еще не оправилась от повреждений, нанесенных ей драконом, а потому, стоило Лосюэ поднять палец, как она тут же была бы уничтожена. К тому же, Двэйн уже отчетливо уловил смертельную опасность, исходящую от него.

Прошло довольно долго…

Под взглядом Лосюэ Джоанна старалась держаться высокомерно, но она чувствовала, как зрачки эльфа буквально сверлят ее насквозь. Его могущество вызвало в ней трепет, она ощутила, как капли пота медленно стекают по ее спине. Ей даже показалось, что под его давящим взглядом она не осмелится поднять головы. Только природная гордость и упрямство заставили ее стойко смотреть ему прямо в глаза.

Двэйн был уверен, что Лосюэ непременно вступит с ней в драку, поэтому, выпрямившись во весь рост, встал между ним и девушкой. Его рука потихоньку ощупывала карман. Если Король эльфов вздумает что-то предпринять, он тут же достанет магическую стрелу и примет его удар на себя. Конечно, ему наверняка не удастся с ним справиться, но молча стоять в стороне он тоже не собирался.

Но его агрессия исчезла так же внезапно, как и появилась.

Давление, заставившее Двэйна и Джоанну изрядно вспотеть, внезапно ослабло. Им стало гораздо свободнее дышать. Побледневшее лицо эльфа приняло свое привычное равнодушное выражение. В упор глядя на девушку, Лосюэ слегка поджал губы и странным голосом сказал:

— Очень хорошо, маг из племени людей… За всю мою жизнь Вы — первое существо, которое сумело по-настоящему разозлить меня. Только что у меня было очень большое желание убить вас, но… я должен поблагодарить вас за то, что Вы указали мне мое слабое место. Очевидно, я еще не достаточно хорошо натренировал свою психику, раз Ваши слова так легко вывели меня из себя.

Лосюэ улыбался, но голос его звучал необычайно холодно, как будто он все еще старался подавить в себе гнев. Король Эльфов снова пристально посмотрел на Двэйна:

— Герцог Тюльпан, раз Вы уже передохнули, то позвольте мне дать Вам совет: лучше бы Вас поскорее уйти отсюда и увести эту девушку с собой, пока она снова не навлекла на себя мой гнев. Я очень бы хотел придерживаться установленных мной правил игры, однако… Вы должны понимать, что у каждого в жизни наступают такие времена, когда трудно держать свои эмоции под контролем.

Двэйн не стал возражать ему. Он только молча кивнул и, взяв Джоанну за руку и ни разу не обернувшись, повел ее прочь от этого места.

Они отошли на порядочное расстояние, пока наконец не очутились в месте, где Лосюэ не мог их увидеть. Двэйн только сейчас испытал облегчение, очутившись вдали от подавляющего воздействия энергии Короля Эльфов. Маг хотел что-то сказать, но внезапно тело Джоанны отяжелело, и обессиленная девушка осела на землю.

Она была бледна. С ее лба тоненькими струйками стекал обильный пот, грудь сильно вздымалась.

Двэйн вздохнул и с силой прижал ее к себе, а затем мягко сказал:

— И стоило ли? Все эта твоя гордость.

— Я… Я увидела, что он чем-то недоволен и почувствовала обиду! — рассердилась Джоанна. — Сколько лет живу на земле, я ни разу за все это время не терпела такие унижения! Быть изгнанным из своего собственного лагеря и в панике бежать!

Услышав это, Двэйн прыснул от смеха.

— Да? Совсем никогда? А в тот раз, когда мы потерпели бедствие на одном из морских островов? Тогда твое положение было не менее затруднительным.

Джоанна покраснела и отвернулась. Затем, подумав немного, она резко вскинула голову и злобно посмотрела на мага. Вопреки свирепому виду ее голос звучал удивительно мягко , выдав ее внутреннюю слабость.

— А тогда… тогда действительно было непросто, но… каждый раз, вспоминая те дни, мне все больше думается, что тогда… было не так уж плохо.

Казалось, в это последнее «не так уж плохо» она вложила все оставшиеся у нее физические силы. Сказав это, она низко опустила голову, пряча багровый румянец на щеках. В тот же миг тело ее обмякло, и девушка упала в его объятия и крепко прижалась к его груди. Увидев стеснение на ее лице, Двэйн невольно покачнулся…

Перед ним внезапно мелькнул образ Вивиан, и он принялся укорять себя: эх, вот я осёл, не нужно было напоминать об этом. Лучше бы мы оба поскорее забыли о том случае…

Намеренно закашлявшись, он слегка оттолкнул от себя Джоанну и, поставив ее на ноги, как можно спокойнее сказал:

— Да… У тебя еще остались силы? Можешь идти?

Жеманный вид мгновенно исчез с ее лица. В конце конов, им еще нужно убедиться, что опасность миновала. Джоанна глубоко вздохнула и нахмурилась:

— Могу, но с трудом… И судя по словам этого урода, даже если нам сейчас удастся сбежать, то он все равно в ближайшее время снова захочет схватить нас… Когда он говорил, я почувствовала в воздухе отблеск магии преследования. Думается, если он не преувеличивает, то его магическая сила и реакция просто поразительны!

— Да… Эльфы… Они все от природы сильнее, чем люди. К тому же, он — Король Эльфов.

Двэйн стал усиленно соображать.

— С этими отпечатками магии одна сплошная головная боль. Как же придумать способ…

Прошло немного времени, прежде чем маг внезапно воскликнул:

— Возможно, кое-что можно попробовать сделать.

Затем, определив направление, Двэйн взял Джоанну за руку, и они направились в сторону горного хребта Цилимало…

На следующий день рано утром они снова поспешили отправиться в путь. Двэйн был сильным магом, но эта бешенная гонка без сна и отдыха отняла у него много сил.

К счастью, они очень быстро достигли цели.

Место, которое они выбрали для привала, располагалось у самого подножья горы. Неподалеку простирались нескончаемые хребты Большой Горы. Отсюда виднелось множество холмов, их очертания терялись где-то вдалеке, и казалось, им нет конца.

Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра они прошли что-то около трехсот ли. Подумав немного, Двэйн окинул взором окружающее его пространство.

Они стояли у самого подножья хребта Цилимало и смотрели на север, намереваясь пересечь естественный барьер, со всех сторон отделявший материк от остального мира. Это была самая обширная горная цепь на всем материке, начинаясь на северо-западе, она тянулась вдоль границ Империи до самого юго-запада. Общая ее протяженность составляла несколько тысяч ли.

Убедившись, что они действительно отошли на более чем триста ли от того места, где они оставили Лосюэ, Двэйн тут же потащил Джоанну искать какую-нибудь низину, защищенную от ветра, чтобы как следует отдохнуть.

— Нужно подумать, нет ли какого-нибудь способа уничтожить эти проклятые магические следы, — злобно пробурчал Двэйн. — У нас еще есть целый день, прежде чем Лосюэ начнет искать нас. Мне непременно нужно от них избавиться! Я погружаюсь в медитацию. А ты стой на страже.

Сказав это, Двэйн резко сел на землю и закрыл глаза, войдя в глубокий транс, медленно погружаясь в пространство своего сознания.

Совершенствуемая им звездная магия была забытым знанием, которое Арагон оставил своим потомкам. Этот способ медитации значительно отличался от тех, которые практиковали обычные маги. Это был особый способ закаливания своих душевных сил, который лучше соответствовал уровню магии, распространенному на материке.

Двэйн изучал звездную магию около трех лет. Объем его магических сил был не так уже велик, но по степени концентрации он мог разом одолеть трех-четырех магов восьмого уровня.

Двэйн особенно гордился тем, как он умеет контролировать свою магическую энергию.

Как только он вошел в состояние медитации, то тут же принялся тщательно изучать пространство своего сознания. Очень скоро он обнаружил тот самый след, который Король Эльфов на нем оставил!

Бледно-фиолетовый луч медленно парил в его сознании. Он казался очень слабым, но Двэйн ясно ощутил, что степень концентрации в нем магических сил намного превосходить его собственную!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 406.2. Неожиданная удача (часть 2)**

Лосюэ в самом деле не соврал. Эта фиолетовая магическая печать не просто осталась на теле Двэйна, а глубоко проникла в его сознание.

При помощи медитации Двэйн смог «увидеть» на глубине своего сознания крупицу энергии, которая медленно вращалась вокруг собственной оси. Вот только, пространство вокруг сознания точно окутала тонкая фиолетовая нить магических сил (которая, конечно, ему не принадлежала), медленно обволакивая его.

Раз уж он нашел ее, то, сосредоточив всю свою энергию, он направил ее на частицу эльфийских сил, намереваясь разбить ее.

Внешне она казалась очень слабой. Двэйн снова попытался собрать свои душевные силы и поглотить ее, но очень скоро он обнаружил, что никакого результата этот способ не дал. Он собрав воедино достаточно большое количество энергии, но слабо мерцающая крупица была очень плотной, и когда силы Двэйна ударили в нее, она в тот же миг слилась с ними в одну субстанцию… Двэйн очень испугался, обнаружив, что большая часть его сил начала светиться таким же фиолетовым цветом!

— Нет, так не пойдет! Если так и дальше будет продолжаться, то вскоре вся моя энергия заразиться этим странным светом, и тогда от него невозможно будет избавиться.

В конце концов, Двэйн — не золотистый дракон. Когда в его сознание ворвался «одухотворенный глаз», он, будучи магом святого уровня, мог принудительно отделить часть своей силы, управлять законами времени и пространства.

Но Двэйн этого делать пока не умел.

Обильный пот стекал с его лба. Было очевидно, что этот способ не подходит. Прекратив бесплодные попытки, маг задумался. В его душе еще теплилась надежда… Звездная магия была отличным способом концентрации душевных сил и совершенствования их чистоты. Возможно…

Он тут же начал использовать ее в медитации. Но в тот же миг Двэйн, снова погрузившись в свое сознание, с ужасом обнаружил, что крупица сил, подаренных ему Байхэчоу, во время своего вращения источает фиолетовый свет!

Медленно поворачиваясь, она производила новые силы, но они уже не подчинялись Двэйну, а сами по себе объединились с магическими силами, оставленными Королем Эльфов! Маг запаниковал.

Он «видел», как в его сознании чужеродная сила становилась все больше и больше, и это чувство было сродни тому, как если бы он поднял камень и со всей силы уронил его себе на ногу. Сердце бешено заколотилось. Двэйн стал срочно призывать свои душевные силы, а затем попробовал остановить вращение, одновременно постепенно отделяя частички энергии и заматывая ими фиолетовую нить…

Кто бы мог подумать, что непроницаемость эльфийской силы была настолько мощной. Как Двэйн не старался, он не смог остановить ее стремительный рост. Она все больше и больше заполняла пространство его сознания… В конце концов, маг почувствовал, как в голове внезапно возникла резкая боль.

Он вдруг почувствовал, будто в ушах его зазвенело, точно бесчисленное множество раскатов молний разом загромыхало над ним. В глазах потемнело, голова сильно закружилась. За считанные секунды он почти полностью потерял контроль над своим сознанием!

Когда Двэйну с огромным трудом, наконец, удалось успокоиться и снова осмотреть пространство своего сознания, то с еще большим страхом обнаружил одну странную вещь.

Фиолетовый свет!

Теперь все пространство его сознания стало фиолетовым. Но самое важное… заглянув поглубже, Двэйн увидел, что подаренная Байхэчоу частица сил уже полностью соединилась с магической энергией Короля Эльфов! Распространявшееся от нее серебристое сияние уже сменилось на фиолетовое!

Двэйн и не подозревал, что так опростоволосится и своими действиями не только не уничтожит чужеродную частицу, а наоборот, соединит ее со столь драгоценной крупицей энергии Байхэчоу!

Тем временем, нить продолжалась вращаться, вырабатывая все новые и новые душевные силы. Все они обладали свойствами эльфийской магии и источали фиолетовый свет.

Двэйн открыл глаза. Рот его невольно раскрылся, но он не мог вымолвить ни единого слова.

Джоанна, увидев странное выражение лица мага, тут же спросила:

— Что с тобой?

Двэйн глубоко вздохнул. Прошло много времени, прежде чем у него, наконец, вырвалось:

— Черт… Вот черт!

Он смотрел на Джоанну и не знал, смеяться ему или плакать.

— У меня ест две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сказать сначала?

Джоанна побледнела.

— Как ты можешь шутить в такое время? Да… давай сначала хорошую.

Двэйн ничего не сказал, вместо этого он поднял руку вверх и слегка взмахнул ею. Послышался жужжащий звук, и на кончике его пальцев тут же возникло бледное фиолетовое сияние.

Когда маг заговорил, голос его был полон безысходности:

— Хорошая новость заключается в том, что я не знаю что происходит, но… Этот фиолетовый отпечаток эльфийской магии уже соединился с основной частью моих душевных сил. Впоследствии, когда я снова буду погружаться в медитацию, то смогу самостоятельно производить новые частички эльфийской магии. Короче говоря… отныне мои силы приобретают новые свойства, такие же, как у эльфов.

Джоанна вскрикнула, но тут же зажала рот рукой и испуганно уставилась на Двэйна.

Это было весьма неожиданной удачей! Наверняка, даже Лосюэ не мог предполагать, что своим непреднамеренным действием позволит своим силам соединиться с силами Двэйна (он также не мог предполагать, что будучи сильным магом, Двэйн еще обладает частицей энергии святого уровня), и теперь они получили свойства эльфийской!

— И это означает, что хотя ты человек, но впоследствии можешь совершенствовать эльфийскую магию? — пробормотала Джоанна.

Двэйн горько усмехнулся:

— Теоретически это так, но я никогда прежде не изучал ее… Чем больше свойств в магической силе, тем лучше — это понятно. Вот только… Есть и плохая новость: я не смог уничтожить отпечаток, оставленный на мне Королем Эльфов, а наоборот, позволил его силам соединиться с моими… Поэтому Лосюэ от меня не отстанет. Если только я не придумаю способ, как мне полностью обрубить себе сознание. Но тогда я снова стану идиотом, ни черта не смыслящим в магии. Кроме того, потеряв его, я стану кретином, у которого даже элементарных знаний и тех нет. В противном случае… мне, похоже, никогда не избавиться от эльфийского отпечатка в моей голове.

Джоанна изменилась в лице. Приобрести новое магическое свойство было вовсе не так плохо, но в данную минуту это было не так важно. Невозможность уничтожить печать Короля Эльфа сейчас для них означала только одно — невозможность избавиться от преследования этого чудовища Лосюэ.

Двэйн закрыл глаза, размышляя над чем-то. Джоанна все это время нервно поглядывала на него.

Двэйн пробыл в трансе не так долго, но именно в таком состоянии время идет необычайно быстро. Когда он очнулся, солнце уже садилось на западе.

Через час Лосюэ бросится в погоню за ними!

Внезапно под пристальным взглядом Джоанны Двэйн открыл глаза, и его удрученное настроение вмиг исчезло. Губы его расплылись в загадочной улыбке.

Маг встал и, вытянув руку, слегка похлопал девушку по лице и восторженно сказал:

— Ах! Потеря за потерей. Я придумал один очень интересный выход.

Щеки Джоанны невольно запылали, и он смущенно отвернулась, но Двэйн в порыве вдохновения не обратил на это внимание. Порывшись за пазухой, он в тот же миг вытащил оттуда белоснежный, тщательно отполированный кристалл величиной с кулак.

Двэйн вздохнул и, приказав Джоанне призвать Доу Ци, разбил его.

— Чем мельче будут осколки, тем лучше!

Такое было его требование.

Хотя Джоанна не понимала смысл его действий, но сделала точно так, как он просил. Она была ранена, но силой восьмиуровневой Доу Ци с легкостью разбила этот кристалл.

Двэйн радостно улыбался и ждал, пока осколки станут не больше кончика его мизинца. Он прищурился, магическая сила, светясь фиолетовым, вырвалась из его пальцев и влилась во внутрь осколков.

В тот же миг прозрачный магический кристалл, а точнее то, что от него осталось, стал фиолетовым!

Магические кристаллы были лучшим приспособлением для накопления магический силы, которое часто использовали маги со всего материка.

Увидев, как Двэйн взял один из осколков, наполненных «эльфийской магической силой», Джоанна тут же догадалась, что он собирался сделать. Ее глаза засияли.

Двэйн посмотрел на стаю перелетных птиц, парящих высоко в небе, и издал громкий свист.

В этом свисте он применил маги контроля природы Делуи. Очень скоро, один крупный гусь спустился с неба и ловко приземлился Двэйну на руку.

С помощью этой магии птица послушно приняла его поглаживания, спокойно стоя на его руке. Двэйн аккуратно взял один маленький фиолетовый кристаллик и, оторвав небольшой кусочек ткани от своего рукава, обмотал ею одну ногу птицы, а затем с силой швырнул ее вверх. Гусь взмахнул крыльями и снова взвился ввысь, скрывшись вдалеке.

Затем Двэйн схватил семь-восемь маленьких кристалликов, наполнив каждый фиолетовой эльфийской силой, а затем с помощью той же магии контроля природы Делуи, подозвал еще несколько диких животных.

Повинуясь призыву, из чаши выбежали волки, с пустынных земель примчались зайцы, с вершины горы спустилось два орла.

Двэйн проделал с ними то же самое. Кому-то из зверей он скормил кристаллики вместе с пищей, кому-то привязал к ноге, затем они снова разбежались и разлетелись в разные стороны…

Покончив с животными, Двэйн радостно заулыбался и, похлопав в ладоши, взял Джоанну за руку:

— Пойдем! Нам предстоит пройти через горы.

Солнце уже почти полностью зашло за горизонт. На закате они, наконец, вошли в лес у подножья горы, вступив в объятия хребта Цилимало.

Когда они вошли в лес, то увидели, что на месте, где они только что отдыхали, вмиг образовалась огромная трещина, в которой мелькнул столь знакомый им силуэт. Через секунду из нее спокойной и как всегда грациозной походкой вышагнул Лосюэ.

-Что за…

Очутившись на поляне, эльф почувствовал, что что-то здесь не так. Очевидно, что он уловил колебания печати своих магических сил и специально воспользовался этой координатой, чтобы шагнуть через пространство и вмиг оказаться здесь.

Но почему-то, вопреки его ожиданиям, Двэйна на этом месте он не нашел.

Но ведь отчетливо уловил, что печать находится именно здесь!

— Двэйн… Двэйн… Да, бегать быстро ты умеешь. Но боюсь, что бегай ты хоть еще в два раза быстрее, я все равно рано или поздно доберусь до тебя.

Лосюэ закрыл глаза и принялся искать печать своих сил…

Но результат его поисков неприятно поразил его!

— Как такое возможно? — Лосюэ резко изменился в лице.

Он подумал, что ошибся, и снова призвал свою магическую силу.

И снова замер в удивлении.

Восемь!

Ровно восемь сигналов!

Лосюэ ясно уловил, что в округе, в восьми разных направлениях, на его зов отозвалось восемь магических волн. К тому же, некоторые из них исходили откуда-то издалека и все дальше удалялись от него…

Самым важным было то, что все эти восемь эльфийских печатей, хоть и были далеко, но Лосюэ тут же распознал то, в каком состоянии они находились. Он с удивлением обнаружил, что ни один из них в ближайшее время не использовал магию!

То есть, носители отпечатка его эльфийских сил передвигались естественным способом.

Сели на лошадь? Поехали в телеге? Или идут пешком?

Вот черт!

Неужели теперь Двэйнов стало восемь? Это, само собой, невозможно! Единственное объяснение этому было то, что Двэйн разбил свою печать и решил таким образом поиграть с ним в игру!

То есть, либо среди этих восьми есть только один настоящий Двэйн, а все остальные — его двойники!

Либо они все ложные! Лосюэ знал, что если Двэйн сумел уничтожить печать, то он запросто мог создать восемь клонов, чтобы запутать его!

В любом случае, Двэйн всего лишь маг восьмого уровня. Лосюэ сильно сомневался, что он смог разбить печать, принадлежащую магу святого уровня.

Но все-таки… как… как он это сделал?

При свете багрового заката лицо Лосюэ выглядело еще более сурово.

Похоже, игра с каждым ходом становится все трудней!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 407. Темная ночь**

— Хр… Хр-хр…

На девушку нахлынул очередной приступ одышки.

Хотя Джоанна была рыцарем восьмого уровня, но в недавнем бою она получила очень серьезные травмы. «Источник вечной молодости» залечил ее раны, но жизненные силы восстановить было не так просто.

Смеркалось. Местность в этом районе была гористой, девушку со всех сторон окружал густой лес. Дорога была скользкой, ноги то и дело проваливались в очередную выбоину. Джоанна почувствовала, что как силы стремительно покидают ее. Она уже едва ли могла двигаться.

В Двэйн хоть и не был настоящим бойцом, но он два года изучал боевое искусство Звездной Доу Ци, да, к тому же, совершенствовал боевые приемы на Большой Снежной горе, в обители Байхэчоу. И теперь он был значительно крепче и выносливей простого человека.

Путь серпантином проходил через горы. Это был трудный маршрут, но Двэйну было значительно легче идти, чем Джоанне.

С тех пор как они начали подъем, прошло уже не меньше часа.

Они оба были магами, но Двэйн запретил Джоанне использовать магию полета и вообще какими-то другими способами ускорять их продвижение.

— Не забывай! На моем теле еще сохранились отпечатки эльфийской магии! Лосюэ с удивлением обнаружил на мне целых восемь следов! Однако, ты прекрасно знаешь, что кроме одного моего собственного, остальные семь — обыкновенные звери и птицы! Нам удалось сбить Лосюэ с толку, но он обладает одной уникальной способностью реагировать на идущие издалека магические волны. Если мы сейчас используем магию, то это будет равносильно тому, что мы собственноручно указали, где нас искать. К тому же, хотя животные тоже несут кристаллы с эльфийской магией, но они не могут использовать ее! Как только мы ускоримся, то Лосюэ тут же почувствует, откуда исходят магические потоки. Тогда все наши усилия пойдут коту под хвост!

Джоанна уже не могла идти. Двэйн взвалил ее себе на спину и, крепко держа ее за подмышки, стал медленно продвигаться вперед.

Теперь ему нужно было тащить себя и половину веса Джоанны, которая, касаясь ногами земли, помогала ему идти.

Джоанна в душе была тронута его заботой. Свет звезд касался макушек деревьев и, проникая сквозь щели в густой плотной листве, освещал им путь. Посмотрев Двэйну в глаза, девушка увидела в них холодный отраженный блеск. Он решительно глядел перед собой. Маг тяжело дышал, но по прежнему твердо ступал по земле.

Джоанне стало не по себе. Она видела, что Двэйну нелегко нести ее на себе. Эти очертания лица… Она вспомнила, как они очутились на необитаемом острове, и маг с самым бесстрастным выражением лица уступил ей ягоды и часть своей еды, а сам тайком подъедал коренья. Каким он был тогда? Прежние черты лица в ее сознании соединились с теми, которые она видела перед собой теперь…

-А!

Джоанна в ужасе закричала и упала прямо в объятия Двэйна. Маг нахмурился и, опустив взор, заметил, что туфли девушки сильно истерты, а на ее лодыжке была небольшая ранка, оставленная острыми зубчиками какого-то растения.

Двэйн глубоко вздохнул и опустил Джоанну на землю. Взяв обеими руками ее лодыжку, он тщательно осмотрел ее, а затем со смехом сказал:

— Ничего серьезного. Это листья клена Фримана. Они достаточно острые, но совсем не ядовитые. Даже полезные.

Двэйн повернулся и, вынув из-за пазухи кинжал, отрезал им веточку с куста, который только что поранил девушку. Осторожно срезав твердые зубчики, так что обнажились мягкие части растения, он протянул его Джоанне:

— Откуси немного, а потом тщательно разжуй. Сок этого растения придает бодрости. К тому же, его всегда можно употребить в пищу в случае недостатка провианта.

Посмотрев на кровоточащую лодыжку Джоанны, Двэйн вздохнул и, вытащив из накопительного кольца чистую одежду, оторвал от нее лоскуток и обвязал им раненую лодыжку.

— К сожалению, я не могу использовать воду из источника вечной молодости на такой маленький порез. Она слишком ценна для такого незначительного дела. И я сейчас не могу развернуть целительную магию, чтобы залечить ее. Поэтому тебе придется потерпеть.

Сказав это, Двэйн поднял глаза на девушку и посмотрел ей в глаза. Он заметил несколько странную тень на ее лице. Она неподвижно глядела на него, и ясные глаза ее во тьме блестели ярким светом.

— А… Я поняла, — очнувшись, рассеянно произнесла Джоанна.

Когда Двэйн осматривал ее лодыжку, ей казалось, что его нежные пальцы словно гладили ее кожу. Сердце Джоанны готово было выпрыгнуть их груди!

К счастью, было темно, и Двэйн не смог ясно разглядеть выражение ее лица…

Охваченная романтическими чувствами, Джоанна как будто забыла о том, что она и Двэйн — маги, а у всех магов такого уровня органы чувств намного острее, чем у обычных людей.

Поэтому, даже в темноте Двэйн заметил изменения в выражении лица девушки.

В душе Двэйн глубоко вздохнул, но внешне по-прежнему старался сделать вид, будто ничего не произошло.

Они погрузились в молчание. В этот момент каждый думал о своем.

Прошло некоторое время, прежде чем чувства Джоанны постепенно утихли. Девушка не выдержала и тихим голосом сказала:

— Это… как долго нам еще осталось идти?

— А, почти пришли, — подумав немного, Двэйн добавил. — Мне нужно найти подходящее место… В этом лесу непременно есть то, что мне необходимо.

Сказав это, маг внезапно развернулся и сел перед ней на корточки.

— Эй, ты… Ты что делаешь?

— Собираюсь понести тебя, — коротко ответил Двэйн.

Джоанна почувствовала, что опять покраснела.

— Мне… не нужно! У меня у самой есть ноги. С чего это ты должен меня нести?

Двэйн не придал ее словам никакого значения и насильно взвалил ее себе на плечи. Джоанна тихо вскрикнула и сделала вид, что предпринимает отчаянную попытку высвободиться, хотя она была весьма польщена таким его отношением. Но маг, не обращая на нее внимание, уже снова двинулся в путь.

Они прошли совсем немного, но дыхание Двэйна с каждом шагом становилось все громче. Джоанне стало искренне жаль его, хотя он старался изо всех сил держаться невозмутимо, но отдышка в конце концов выдала его.

— Эй, ты! Тебе не надоело еще? Давай лучше я сама пойду. Опусти меня.

Отдуваясь, Двэйн наигранно громко рассмеялся. Но его насмешливый тон был все также полон решимости:

— Джоанна, разве я тебе не говорил? Ни в коем случае не сомневайся в силе мужчины.

Они шли еще довольно долго, пока, наконец, не миновали лес и не вышли на открытую местность.

Перед ними неожиданно возникла небольшая поляна квадратной формы площадью не более пятисот квадратных метров. Со всех сторон ее окружал густой лес. Им показалось, что повсюду их окружает плотная листва, и откуда-то распространялся слабый запах тухлятины.

Сделав шаг вперед, Двэйн ощутил что-то мягкое под своей ногой и тут же одернул ее. Посмотрев на след, оставленной подошвой своего ботинка, он рассмеялся:

— Как хорошо, что я во время отскочил назад. Оказывается, это болото!

Полянку, которую они увидели, на самом деле была ровной только благодаря осыпавшимся засохшим веткам и листьям, а под ними лежал толстый слой глины, скрывавший глубокое болото! Если бы Двэйн вовремя не определил это, то его затянуло бы в трясину.

Маг, наконец, опустил Джоанну на землю. Они прошли весьма небольшое расстояние, но для Двэйна это был уже предел его возможностей.

Нести Джоанну было особенно трудно. Раньше на ней были одеты доспехи, но, получив ранение, она их сняла. Лежа на его спине, девушка почувствовала, что ее тело точно приклеилось к нему.

Преодолевая многочисленные спуски и подъемы, маг чувствовал, как ее мягкие груди терлись о его спину. Это пробуждало в нем сложные чувства…

Джоанна тоже чувствовала себя весьма неловко. Первую половину пути она пыталась опираться на него руками, но постепенно силы окончательно покинули ее, и она невольно всем телом прижалась к его спине. Она была девушкой со взрывным характером, но все-таки такой же обычной девушкой, а потому находила такую позу несколько неподобающей, но она так ослабла, что не решилась первой заговорить об этом.

И так они шли всю дорогу до болота. Когда Двэйн опустил Джоанну на землю, она пошатнулась и оперлась на ветку стоящего рядом дерева. Когда она посмотрела на мага, он заметил капли пота, стекавшие с ее лица. Девушка закусила губу и покраснела, в глазах ее блеснула обида.

Двэйн открыл рот, собираясь что-то сказать, как вдруг откуда-то издалека раздался чей-то звонкий и холодный голос:

— Двэйн, до каких пор ты собирался прятаться от меня? Ха… Ты действительно полагал, что сможешь обмануть меня, и я не смогу найти тебя?

Этот голос был подобен свисту завывающего ветра, и он был повсюду! Это холодный, полный уверенности в свое могущество голос — конечно, он мог принадлежать только Лосюэ!

Джоанна мгновенно изменилась в лице и раскрыла рот от удивления. Двэйн одной рукой обхватил ее, а другой с силой зажал ей рот и тихо сказал:

— Не нервничай! Он еще не нашел нас, а только лишь использовал магию, чтобы усилить свой голос, чтобы мы отовсюду могли услышать его. Он хочет запугать нас.

Успокоившись, Джоанна начала трезво оценивать обстановку. Действительно, голос раздавался повсюду, однако, она в конце концов поняла, что его источник находился где-то далеко на востоке. Он звучал то громко, то тихо, то низко, то высоко. Звуковая волна устремлялась на запад и подобно морскому прибою возвращалась назад…

— Да, он еще не нашел нас, — усмехнулся Двэйн. — Зато придумал отличный способ привлечь наше внимание. Должно быть, он рассчитывал, что мы испугаемся и в панике побежим куда глаза глядят.

Однако в душе он был вовсе не так уверен в своих словах.

Магия усиленного звука распространялась на обширной территории, это был очень затратный поступок с точки зрения расходования магических сил. Однако, понимая, что звуковая волна идет откуда-то с востока, Двэйн не мог сказать точно, как далеко она распространяется и где заканчивается.

Способности Лосюэ настолько мощные, что и представить нельзя!

Успокоившись, Джоанна спросила:

— Двэйн, куда нам теперь идти? Давай побыстрее уйдем отсюда. Здесь… очень воняет!

Действительно, от болота, внезапно возникшего перед ними, исходил тошнотворный запах. Должно быть, оно круглогодично было скрыто толстым слоем высохших веток и листьев, которые быстро перегнивали и, смешиваясь с жидкой глиной, нестерпимо воняли.

Двэйн изо всех сил старался сохранять спокойствие. Он порылся в кармане и достал оттуда некий предмет, крепко сжимая его в ладони.

Маг натянуто улыбнулся и посмотрел на Джоанну:

— Ты боишься неприятных запахов? Тогда боюсь, что тебе придется потерпеть еще немного… Послушай меня. Сожми нос и дыши через рот.

Он внезапно достал из-за пазухи маленький зажим и, несмотря на протесты Джоанны, надел их ей на нос. Посмотрев на нее в таком виде, маг не стал смеяться, боясь навлечь на себя гнев этой тигрицы, а просто, не сказав ни слова, взял ее за руку.

В темноте Двэйн отчетливо увидел, что нежная рука Джоанны точно светится. Помедлив немного, он крепки сжал ее ладонь в своей. Она была влажной и слегка дрожала.

— Не бойся. Ты со мной. Я верю, что на этот раз Лосэю непременно останется в дураках! Вот только, будет немного вонять, ты уж потерпи пожалуйста.

Сказав это, Двэйн, потянув за собой Джоанну, пошел вперед

— Куда мы идем? — испуганно спросила девушка.

Выражение его лица показалось ей несколько странным. Указывая на болото, он натянуто улыбнулся:

— Конечно, вот сюда… Идем… вниз!

Джоанна резко изменилась в лице. Она с нескрываемым отвращением уставилась на жутко смердящее болото, и ее голос дрогнул:

-В… вниз?

Все девушки от природы своей любят чистоту, и отвратительный вид болота вызвал в ее душе отчаянное сопротивление.

Однако, Двэйн с силой потянул ее за собой, и ему она противиться была не в силах. Девушка послушно последовала за ним. Ведь вместе с ним она готова была пойти хоть на край света, если только он будет держать ее за руку…

Они ступили в болотную трясину. Ноги их заскользили, омерзительного вида грязь затекла им в сапоги. Джоанна затряслась и, невольно изогнувшись всем телом, упала прямо в объятия Двэйна…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 408. Смрадное убежище**

Джоанна почувствовала, что руки и ноги ее ослабли. Она всем телом прижалась к Двэйну, бессильно повиснув на нем.

Девушки от природы любят чистоту. Если она вот так прямо войдет в это вонючее болото, то наверняка с ужасом будет вспоминать об этом всю оставшуюся жизнь.

В это мгновение Джоанна увидела, как Двэйн сжал руки в кулак и посмотрел на небо. На его лице играла задумчивая улыбка. Затем он весело подмигнул ей, что означало: верь мне, все будет хорошо!

Двэйн внезапно слегка оттолкнул от себя Джоанну и, набрав в легкие побольше воздуха, первым устремился в эту отвратительную жижу.

Продвигаясь вперед, маг раздвигал в разные стороны толстый слой гниющей листвы. Болотная грязь начала булькать и пузыриться, и через секунду тело Двэйна полностью исчезла под ней.

Сумерки тихо опустились на лес. Вокруг не было ни души, кроме поскрипывающих деревьев. Откуда-то издалека доносилось завывание ветра, и слышалось приглушенное уханье совы.

Сердце Джоанны бешено колотилось. Она всегда была смелой боевой девушкой, но сегодня, по причинам, ей самой неизвестным, вдруг превратилось в слабую, стыдливую особу. Должно быть, это произошло потому, что рядом был Двэйн. Она как будто отдавала ему всю свою душу.

Прежде Джоанна смело высказала Лосюэ в лицо все, что она о нем думает. И ей было абсолютно все равно, что эльф — маг святого уровня, и ему вряд ли понравятся те обидные прозвища, вроде «трансвестита», которыми она его наградила. Но теперь, когда Двэйн скрылся в болоте, оставив ее в одиночестве наедине с молчаливым лесом, в душе ее внезапно пробудился страх.

Прошло некоторое время, но маг по-прежнему не появлялся. Да и со стороны болота не доносилось ни шорохов, ни всплесков. Джоанна в душе начала беспокоиться — не мог же он вот так запросто утонуть в этой мерзкой жиже?

Легкое волнение с каждой минутой грозилось перерасти в настоящую панику! Но, не желая пачкаться в грязи, Джоанна осторожно нагнулась и принялась судорожно шарить рукой в трясине, тихим голосом выкрикивая:

— Двэйн! Двэйн! Ты в порядке! Ты в порядке, Двэйн?.. Вот козел! Ты что, решил меня напугать?

Внезапно ее рука нащупала что-то твердое. Схватив предмет и одернув руку, Джоанна поднесла его к глазам, и тут же выражение ее лица резко изменилось.

Во тьме раздался ее дикий вопль.

— ААА!

Она с силой швырнула предмет обратно в болото. Это была мертвая мышь, ее тело уже начало разлагаться.

Джоанна почувствовала, что каждый волосок на ее теле встал дыбом. Страшное, тошнотворное болото! Бедный Двэйн, зачем же он так неосмотрительно залез туда?

Он… Эх, не мог же он, в самом деле, утонуть?

Джоанна уже готова была расплакаться. Это будет первый раз в ее жизни, когда она заплачет! Раньше она высмеивала Вивиан за ее бесхребетность и слезливость, но сегодня… почему она сама вдруг стала такой беспомощной?..

В это мгновение со стороны болота снова раздалось громкое бульканье. Затем на его поверхности появилась рука, которая схватила Джоанну за запястье. Девушка испуганно вскрикнула, но присмотревшись, на фоне чернеющей грязи она увидела блестящее кольцо. Это была рука Двэйна.

Он с силой потянул ее за собой. Джоанна даже не успела вскрикнуть, как уже с головой погрузилась в болото.

Мягкая тошнотворная жижа окутала ее со всех сторон. Как будто все тело разом пропиталась этой гладкой, холодной, липкой грязью. Джоанна успела плотно закрыть рот, но отвратительный запах как будто проникал сквозь поры на коже.

Двэйн окунул ее в болото так быстро, что она тут же почувствовала, как в уши и нос сразу залилось огромное количество гнили и грязи. Джоанна так испугалась, что первые секунды не могла пошевелиться. Ей часто приходилось оказываться в сложных и неожиданных ситуациях, но теперь ей почему-то никак не удавалось совладать с собой. Казалось, теперь она полагалась только на Двэйна…

Наконец, погрузившись достаточно глубоко и осязая тьму, окутавшую ее, Джоанна само собой не могла открыть глаза, но почувствовала, как две руки с силой обхватили ее и прижали к себе. Каким-то смутным шестым чувством девушка поняла, что это Двэйн.

Теперь она, наконец, успокоилась. Расслабившись и полностью отдавшись его объятиям, Джоанна все глубже и глубже погружалась в пучину болота.

Прошло совсем немного, но эти минуты показались ей вечностью. Джаонна чувствовала, как руки Двэйна тянут ее вниз…

Послышался какой-то шум. Девушка ощутила внезапное облегчение. Окутывавшая и сдавливавшая ее со всех сторон скользкая жижа вмиг исчезла!

Мышцы ее расслабились, и она тут же принялась с силой оттирать лицо от грязи. Оттерев щеки и глаза, Джоанна открыла глаза и, оглядевшись по сторонам, удивленно вздохнула.

Интересно, на какой глубине они сейчас находятся? Десять метров? Двадцать? Или может даже больше…

В общем, это, должно быть, и есть самое дно болота. Джоанна вместе с Двэйном стояли на огромном камне, а из трещины на его поверхности торчала острая ветка, похожая на вилку, на которой висела большая круглая жемчужина, размером примерно с куриное яйцо. Она светилась мягким светом, очень бледным, но его было достаточно, чтобы Двэйн и Джоанна могли оглядеть окружавшее их пространство.

Свет жемчужины простирался примерно на два квадратных метра в каждую сторону. Поразительно, но казалось, будто в ней содержится какая-то необычная энергия, сформировавшая вокруг нее дополнительный защитный слой. Они стояли на дне болота, но вся грязь осталась за пределами этого небольшого пространства, как будто защитный барьер жемчужины не давал ей протиснуться внутрь.

В итоге на дне болота возникла небольшая округлая «комнатка» шириной и высотой в несколько квадратных метров.

Джоанна с недоумением озиралась по сторонам, как вдруг услышала смех Двэйна.

— Ну как? Эта тот самый «амулет против утопления», который мне подарил драконий принц. Стоит его опустить в воду, как он сам по себе разворачивает пространство, в которое вода проникнуть не может. Я опустился на дно и попробовал использовать его. Как видишь, в болоте его также можно использовать.

Двэйн был весь перепачкан черной глиной, даже на лице были видно несколько черных полос. Воняло просто нестерпимо, но Двэйн как будто не обращал на это никакого внимания. Он пребывал в самом веселом расположении духа и был чрезвычайно доволен собой.

Посмотрев на него, Джоанна невольно рассмеялась:

— И мы будем прятаться от Лосюэ здесь?

Двэйн с гордостью ответил:

— Конечно. Именно здесь. Я ведь говорил, что моя идея несколько необычная. Жемчужина, которую я только что использовал, вырабатывает не так много магических сил, к тому же, мы находимся довольно глубоко под водой. Пусть даже и есть магические волны, но думается, толстый слой тины отлично подавляет их, и они вряд ли распространятся за пределами болота. Лосюэ не сможет обнаружить нас.

Сказав это, Двэйн присел на камень и принялся тщательно стирать со своего лица черные разводы.

— Единственное, что мне здесь не нравится, так это грязь.

— Очень много грязи. Прямо как в страшном сне… или в аду! Воняет просто невыносимо! — к Джоанне как будто вернулись ее прежние силы, и она невольно выругалась.

Они были оба с головы до ног перепачканы отвратительной черной жижей. Их лица были скрыты под слоем грязи, которая леденила кожу. Повсюду распространялся тошнотворный запах перегноя. Ощущение было не из приятных, но Двэйн был слишком доволен своей уловкой, что смеялся, не переставая:

— Немножечко воняет, да, но это все же лучше, чем быть схваченными нашим женоподобным другом.

Сказав это, он весело посмотрел на Джоанну и испустил легкий вздох.

— Вот только, я то парень, чего мне бояться каких-то там неприятных запахов. А вот ты… наверное, с детства никогда такого не нюхала, а?

Джоанна тут же громко воскликнула:

— Ну, и не бойся дальше! Думаешь, я стану жаловаться тебе?

Но внезапно ее голос стал очень тихим, как будто она не могла решиться на что-то, но, собравшись с мыслями, все же сказала:

— К тому же… Ты рядом. Пусть даже это болото отвратительно воняет, но…

Двэйн смутился. Прокашлявшись, он намеренно спросил:

— Но что?

Посмотрев на это его неуклюжий вид, Джоанна неожиданно рассердилась и со злостью сказала:

— Пусть даже это болото воняет, но от тебя воняет еще похуже него!

Говоря это, она вся буквально тряслась от злости. Джоанна с силой отпихнула Двэйна, но он не был воином и в плане ловкости значительно уступал девушке, а потому от ее удара он тут же повалился на спину.

Пространство, созданное амулетом, было небольшим. Стоять в нем друг напротив друга еще можно было, но когда Джоанна толкнула Двэйна, то он тут же вылетел из него, и жижа с бульканьем поглотила его.

Увидев, как Двэйн снова исчез в глинистой жиже, Джоанна очень испугалась. Она вытянула руку и попыталась схватить его, но тщетно. Побарахтавшись в грязи и наконец поймав равновесие, Двэйн через секунду вновь заплыл в жемчужину и гневно вскричал:

— Ну что ты за человек! Ты ни в каком деле не знаешь меры!

Проговорив это, он сплюнул на камень черную грязь и с горечью воскликнул:

— Ну почему ты такая злая! Теперь эта штука проникла мне в желудок…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 409. Молитва Двэйна**

Джоанна еще хотела сказать ему пару насмешливых фраз, но, посмотрев на Двэйна, ее сердце невольно смягчилось. Она вплотную приблизилась к нему и погладила по плечу:

— Ты… ты в порядке?

Двэйна тошнило еще полдня, но он никак не мог ни проблеваться, ни избавиться от этого ужасного ощущения. В припадке ярости он сбросил руку Джоанны со своего плеча, затем, порывшись за пазухой, извлек из магического накопительного мешка комплект чистой одежды, полотенце и другие предметы личной гигиены.

В нем также было припасено немало питьевой воды, которую теперь Двэйн использовал для того, чтобы тщательно смыть с себя всю грязь. Однако для этой цели ее было недостаточно. Пришлось кое-как заканчивать туалет с помощью махрового полотенца, остатком воды прополоскать рот и промыть нос и уши. Затем он переоделся в чистое.

Ему пришлось натягивать одежду на грязное тело, так как полноценно помыться ему не удалось. Но, по крайней мере, теперь ему было гораздо комфортнее. Он посмотрел на покрасневшее лицо Джоанны и рассмеялся:

— А! Чуть было не забыл, что ты девушка… Да, я отвернусь и не буду смотреть, а ты переодевайся.

Джоанна тут же гневно воскликнула:

— Да как это можно!

Двэйн нахмурился:

— Другого выхода у нас нет. Тут тесно, куда же я уйду? А переодеться все-таки не мешало бы… Хм, давай так. Я на минуту представлю, что ты мужчина…

Последняя его фраза глубоко оскорбила девушку. Она помрачнела и со злостью сказала:

— Что ты сказал?

Двэйн вздохнул. В данный момент ему меньше всего хотелось с ней ссориться.

— Мы оба оказались в западне. Не будь такой привередой. Сейчас у нас нет иного выхода. Если ты не согласна, тогда ходи в этой грязной вонючей одежде, вот и все.

Джоанна безнадежно вздохнула и приказала ему отвернуться.

Двэйн повернулся к ней спиной и услышал позади себя шебуршание и шелест доставаемой из сумки одежды. Ему почему-то внезапно вспомнился их недавний переход через лес, когда Джоанна грудью прижалась к его спине. Мысль об этом пробуждала в нем особенные чувства, и он на некоторое время забылся в своих фантазиях. Одернув себя, он тихонько ущипнул себя и в душе крепко выругался.

«Сейчас не время думать об этом. Хорошо, хоть заставил ее сменить одежду. Однако, у меня в мешке только пару комплектов мужской одежды, ей будет явно великовата».

Тем временем Джоанна сбросила с себя всю грязную одежду, включая нижнее белье, и натянула на себя длинное просторное платье. Ей невольно стало неловко предстать перед Двэйном в таком виде, но, увидев, что маг зачем-то ущипнул себя, она с любопытством спросила:

— Что ты там делаешь?

Двэйн вздрогнул и покраснел. К счастью, часть его лица все еще закрывал слой грязи, поэтому Джоанна не заметила его смущения. Маг невнятно пробормотал:

— Да так, насекомых давлю.

Девушка тут же с раздражением сказала:

— Где это видано, чтоб под водой водились насекомые… А!

Сказав это, она внезапно смолкла.

Они еще некоторое время смотрели друг на друга.

Наконец, Джоанна, закусив губу, тихим голосом сказала:

— Эй… Двэйн!

— Чего? — он по-прежнему был невозмутимо спокоен.

— Это… Неужели нам придется месяц тут торчать? — обеспокоенно спросила она, но глубоко в душе она надеялась, что ответ будет положительным.

Здесь было темно и нестерпимо воняло, место мало, и сюда никак не мог проникнуть дневной свет… Но если можно было бы провести с ним наедине целый месяц, то…

Было бы хорошо.

Но его ответ прозвучал так же, как и всегда — он никогда не щадил ее чувств.

— Да как можно! — весело рассмеялся Двэйн. — Находиться здесь целый месяц? Да мы ж сдохнем! У меня в мешке и в кольце есть еще немного воды и некоторые запасы еды, но этого надолго не хватит. Если поделить на двоих, то на два дня где-то. Если экономно, то на этом можно продержаться максимум дней пять. Нам вовсе нет необходимости торчать здесь целую вечность. Мой план удался, а значит, трех дней нам вполне хватит.

— Трех дней?

— Ага. Если все обойдется, и этот Лосюэ клюнет на мою уловку, то через три дня мы гордо вышагнем из нашего укрытия.

Двэйн выглядел таким довольным, что Джоанне невольно пришлось отбросить все свои обиды и разочарование. В конце концов, избежать мести Короля Эльфа сейчас было намного важнее всего остального. А потому она не удержалась и спросила:

— Почему именно три? Я немного не понимаю Да, тебе удалось создать множество фиолетовых кристаллов и сбить Лосюэ со следа, но ведь он способен мгновенно перемещаться в пространстве. Ему только нужно восемь раз телепортироваться в разные места и все! Думается, он уже даже нашел этот лес, даже может… прямо сейчас стоит над этим болотом! Восемь отпечатков эльфийской магии. Даже если нам сильно повезет, он все равно рано или поздно найдет нас. Чтобы проверить восемь точек, не нужно слишком много времени…

Двэйн громко расхохотался:

— Вот в этом и тонкость!

Коварно улыбаясь, он вдруг спросил:

— Если бы ты была этим слащавым трансвеститом и, разыскивая отпечаток эльфийской магии, вместо одного вдруг почувствовала восемь, о чем бы ты подумала в первую очередь?

Серьезно задумавшись, Джоанна честно ответила:

— Если бы на его месте была я, то в первую очередь подумала, что противник каким-то образом сумел разбить мою магию и разделить ее на восемь частей.

— Вот! Все верно! Я заставил его думать, будто уже избавился от его чар. Но на самом деле я лишь только отделил от нее несколько частей, а не по-настоящему разбил. А ведь этого-то Лосюэ как раз и не знает! Теперь он не станет всецело доверять откликам этих частей, полагая, что теперь только с их помощью вычислить нас не представляется возможным.

Джоанна кивнула.

— Да, вполне логично.

— Но не только в этом суть! — Двэйн усадил Джоанну на камень, так как стоять вдвоем им было крайне неудобно.

Девушка почувствовала легкое напряжение, но, к счастью, маг ничего не заметил и продолжил:

— Есть еще кое-что… Я позволю себе спросить тебя снова, Джоанна. Предположим, ты — этот самый недоделанный ублюдок, то после обнаружения восьми магических отпечатков решила проверить их все. В конце концов, тебе всего-то нужно переместиться восемь раз, и дело с концом! Однако, когда раз за разом ты находишь то кролика, то волка, то парящего над головой орла… Если бы это повторилось раз или два, то еще ладно, но, переместившись пять раз, ты вместо треклятого Двэйна обнаруживаешь очередное животное, то что бы ты тогда подумала?

Поразмышляв немного, Джоанна медленно ответила:

— Ага… тогда я, наверное, подумала бы, что раз ты уже разбил мои чары, то наверняка оставшиеся печати — не более чем очередная фикция, и искать дальше нет смысла… Кто знает, может все эти метки — не более чем очередное животное или птица! И продолжать поиски в таком ключе ни к чему не приведут. А настоящий Двэйн наверняка уже избавился от магической печати в своем сознании и потихоньку улизнул.

— Все верно! — рассмеялся Двэйн и хлопнул в ладоши. — Думаю, что этот трансвестит скорее всего так и подумал. И если он действительно пришел к такому выводу, то клюнул на нашу ловушку!

В этот момент Джоанна невольно прониклась к нему восхищением.

— Это… это именно то, что тебе удалось придумать за то короткое время, которое у нас было?

— Ага, — вздохнул маг. — Мне не победить его, пришлось придумать такой вот хитроумный план.

Девушка снова спросила:

— Но если предположить, что этот урод уже нашел всех этих волков, кроликов и орлов и, потеряв надежду отыскать нас с помощью печати, и допустим, решил оставить эту затею… Но вдруг ему очень повезет, и первым он найдет именно тебя? Если не те другие, а именно ту печать, которая плавает в твоем сознании?

Двэйн засмеялся, но получилось как-то неестественно.

— А это… уж посмотрим на его поведение! Один шанс из восьми. Что-то мне не верится, что Лосюэ настолько удачлив. Вокруг столько волков и кроликов с магическими печатями, а он вдруг ни с того ни с сего прибежит сюда? Если ему так повезет, то тогда я признаю, что это рок.

Джоанна остолбенела. Она еще долго пристально смотрела на него, а потом с трудом, проговаривая каждую букву, сказала:

— Что.. что еще за поведение… Неужели ты полагаешься только на то, как он будет рассуждать в самом начале?

Двэйн пожал плечами.

— В этом мире не существует идеальных планов. Оказавшись в таком положении, я могу лишь смело броситься в бой и уповать на уачу.

Джоанна сидела, не в силах вымолвить ни единого слова. Она была поражена, в душе ее возникло нехорошее предчувствие. Вздохнув, она, наконец, сказала:

— Тогда… помолимся Богине, чтобы все обошлось!

— Да, да, помолимся… — успокоил ее Двэйн.

А в душе подумал:

«Эх, Богиня, и хотя я часто в сердцах обзываю тебя шлюхой, да и никогда не питал к тебе уважение, но ведь я тоже человек! Ты, богиня людей, ведь не можешь же ты покровительствовать какому-то эльфийскому трансвеститу? К тому же, у меня теперь есть почетное звание архиепископа, то есть, я тоже нахожусь у тебя в подчинении, как и остальные верующие. Кого же тебе спасать, как не меня!»

Такой беспорядочной молитвы ни разу не было за всю историю материка Лоулань. К счастью, Богиня Света не могла услышать его, а иначе непременно послала бы молнию в этого осквернителя святого духа!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 410. Обманул**

Увидев, как Двэйн что-то бормочет себе под нос, Джоанна и подумать не могла, что в эту минуту он, обращаясь к Богине Света, произносит богохульные речи. Она вдруг вспомнила об одной важной вещи.

— Двэйн… Я думаю, этот Лосюэ — не тот, кто может так просто отказаться от задуманного. А что, если твой отвлекающий маневр не заставит его потерять веру в магическую печать? Или же, допустим, он разочаруется в ней, но все равно примет решение продолжать поиски… Что делать тогда?

Услышав это, Двэйн лукаво улыбнулся.

— Не волнуйся. Даже если Лосюэ найдет это место… не думаю, что он захочет лезть в болото.

— Почему?

Двэйн расхохотался. В глазах его мелькнуло коварство:

— Потому что он эльф! Равзе ты забыла? Эльфы в высшей мере чистоплотны.

Пока Двэйн и Джоанна болтали, скрываясь в болоте, над ними примерно в десяти с лишним метрах, среди деревьев, вспыхнул магический свет, а затем в воздухе появилась трещина, из которой, облаченный в простое одеяние вышагнул Лосюэ.

Как только он ступил на землю, в ноздри ему ударил отвратительный сильный запах гнили. Эльф, с детства привыкший к чистоте, резко изменился в лице и, отойдя от болота на несколько шагов, зажал нос рукавом своего платья.

— Ой… Что за ужасное место… Но четвертый отклик печати находится где-то здесь. Ага… похоже, откуда-то со дна болота!

Разговаривая сам с собой, Лосюэ нахмурился.

Эльф почувствовал, как в его душе начинает закипать гнев.

Король Эльфов только что телепортировался три раза подряд, с севера на юг, с запада на восток. И хотя он был могущественным магом, но для того, чтобы расколоть пространство, требовалось потратить довольно много магических сил.

Больше всего его раздражало то, что, телепортировашись в первый раз, он наткнулся на стаю диких гусей, летящих на юго-восток! На лапе одного из них эльф обнаружил привязанный тканью фиолетовый кристалл и сразу понял, откуда исходил сигнал.

Этот Двэйн… начинает все больше поражать его! Как у него получилось разбить печать, засевшую в его сознании, разбить и поместить во внешние носители? И как он смог обратить эльфийскую энергию в кристаллы?

Отпустив несчастную птицу, Лосюэ телепортировался во второй раз. Сигнал исходил из волчьей норы. Эльфу показалось возмутительным то, что на этот раз Двэйн заставил животное проглотить кристалл. Лосюэ потратил полдня, прежде чем обнаружил светящиеся лучи эльфийской магии в волчьем навозе…

Третья его находка выбесила его окончательно.

Он пошел на колебания магической печати и нашел кроличью нору, в которую едва-едва входил его кулак…

Даже идиоту было бы понятно, что ни Двэйн, ни Джоанна в такую маленькую дыру никак бы не залезли.

Телепортировавшись в четвертый раз, Лосюэ очутился перед глубоким вонючим болотом.

Он уловил слабые колебания магических сил, исходивших откуда-то со дна трясины…

Увидев это вонючую грязную лужу и почувствовав исходивший от нее нестерпимый запах гнили, Король Эльфов подумал, что попал в страшный сон и чуть было не упал в обморок.

Эльфы — нация, преклоняющаяся перед эстетическим наслаждением, восхищающаяся чистотой, а потому из ста эльфов девяносто девять были бы законченными чистюлями…

…а сотый оставшийся эльф был бы просто двинут на чистоте! Лосюэ, как правитель своего народа, безусловно, обращал особое внимание на эту национальную черту.

Глядя на расстилавшееся перед ним болото, Лосюэ невольно попятился, отстраняясь от тошнотворного зловония, от него исходившего. О том, чтобы лезть в эту лужу и искать кристалл, не могло быть и речи!

Что за шутки! Окунуть свое драгоценное тело в эту гниющую жижу?

Нет, нет и еще раз нет!

К тому же, даже если Лосюэ решится принести в жертву свою гордость… Какова вероятность того, что там окажется Двэйн, а не очередная фальшивка?

Да и разве могут люди прятаться под водой… Может быть, перевернув болото, он снова придет к выводу, что Двэйн просто-напросто водит его за нос!

Или, может быть, на дне болота притаилась змея с кристаллом вместо зуба?

До этого были волки, кролики, гуси… Кто дальше?

Нет, это решительно невозможно!

Если ему под водой будет грозить опасность? Или же он снова обнаружит обман? Тогда он определенно блеванет!

Этот… мерзкий Двэйн! Коварный Герцог Тюльпан!

Глядя на болото, Лосюэ снова нахмурился. Наконец, он вздохнул и медленно повернулся, приготовившись покинуть это жуткое место.

Тем временем на дне болота Двэйн как раз объяснял Джоанне:

— Разве ты забыла? Эльфы от природы конченные чистюли! Не волнуйся! Готов поспорить, он ни за что не унизится до того, чтобы окунуть свое неприкосновенное тело в это вонючую лужу.

— Но… — не сдавалась Джоанна. — Допустим, что он не станет этого делать. Но ведь он может развернуть магию или призвать молнию и переворошить все болото. С его-то способностями это сделать куда как легко. Или, может, он с помощью своих душевных сил обыщет болото вдоль и поперек. Оно глубокое, но разве его могущества не хватит, чтобы все здесь тщательно прощупать?

Двэйн почесал подбородок и, усмехнувшись, сказал:

— Предположим, что ты всегда следишь, чтобы тебя окружала чистота и порядок. Увидев большую какашку, ты… ну, допустим, ты стоишь далеко от нее, и что ты? Возьмешь камень и попробуешь разбить ее им? Или используешь свои душевные силы, чтобы перерыть какашку вдоль и поперек? Поступишь ли ты так, если, например, знаешь, что в этой какашке может содержаться золото? Скажем, шанс один из ста?

— Оу! Как мерзко! — не дожидаясь, пока Двэйн закончит, Джонна едва не подпрыгнула от отвращения, и тут же зажала ему рот рукой. — Прекрати говорить всякие гадости!

Лосюэ уже хотел было спешно покинуть это место, но внезапно остановился.

Когда он вновь повернулся, его лицо приняло странное выражение. Затем Король Эльфов с облегчением вздохнул и, обращаясь к болоту, медленно проговаривая каждое слово, отчетливо сказал:

— Да… хитрости тебе не занимать! Надо же, что придумал! Скорее вылезай оттуда! Я уже разгадал твои махинации!

На дне болота Джоанна с силой зажала Двэйну рот, предостерегая его от попытки сказать еще что-нибудь мерзкое, как вдруг до нее отчетливо донесся страшный голос Короля Эльфов, распространявшийся на много миль вокруг.

Даже на глубине более десяти метров тон его речи ни капли не искажался. Как будто он говорил это прямо рядом с ними.

— Да… хитрости тебе не занимать! Надо же, что придумал! Скорее вылезай оттуда! Я уже разгадал твои махинации!

Когда слова Лосюэ достигли ушей Джоанны, она вмиг побледнела и в ужасе воскликнула:

— Ой-ой! Он нашел нас!

Двэйн тоже был крайне удивлен. Он тут же сделал знак Джоанне, чтобы она помолчала, а затем внимательно прислушался к звукам, доносившимся снаружи.

В душе он был глубоко изумлен… Как Лосюэ смог так быстро обнаружить их?

Мысли проносились в голове мага одна за другой. Он тут же напрягся и уже приготовился выхватить меч и вступить с Королем Эльфов в смертельную схватку.

Но, сделав пару шагов, Двэйн вздрогнул и невольно рассмеялся.

— Неплохо, Лосюэ! Я почти попался на твою уловку!

Маг повернулся к испуганной Джоанне и, слегка похлопав ее по щеке, невозмутимо сказал:

— Не бойся! Этот ублюдок просто запугивает нас. Он закинул удочку и ждет, пока рыбка сама клюнет не его наживку! Он, должно быть, наверху, но вовсе не уверен, что мы внизу, а сигануть в болото он не осмелится. Поэтому он нарочно обращается к нам, чтобы мы испугались и вышли! И если мы действительно выйдем, то это будет означать, что мы повелись на его уловку! Нам нужно совсем немножко посидеть тихо, и когда он увидит, что рыбка не выплыла, то сам уйдет отсюда.

— Ты… ты в этом уверен? — недоверчиво спросила Джоанна.

— Конечно, — Двэйн действительно был уверен в том, что говорил. — Если он убедится, что мы внизу, тогда непременно использует любой способ, чтобы заставить нас отсюда выйти. Тогда зачем бы ему вот так вежливо зазывать нас? Знай он наверняка, то уже давно бы пустил в болото молнию.

— Но, ты ведь только что сказал… что то говно… омерзительно.

— Это не совсем одно и то же, — Двэйн не придал ее словам никакого значения. — У тебя есть только один шанс из ста, что в дерьме окажется золотой слиток, поэтому ты вряд ли будешь кидать в него камень. Вот если бы была стопроцентная вероятность, тогда совсем другое дело. Не волнуйся. Я тебе гарантирую, что он не обнаружил нас.

И действительно.

Лосюэ стоял неподалеку от болота, прижавшись плечом к дереву и прикрывая рукавом нос. Подождав, пока голос распространится повсюду, он еще немного покрутился на месте и, к своему величайшему сожалению, не обнаружил никаких подвижек.

Король Эльфов вздохнул и нахмурился. Похоже, Двэйн все-таки не здесь.

Но где же тогда этот хитрец мог спрятаться?

Снова окинув взглядом болото, Лосюэ призвал магию, намереваясь прошерстить болото, но отвратительный запах мешал ему это сделать и в итоге окончательно вывел его из себя.

Потоптавшись у дерева, Король Эльфов развернулся и телепортировался.

Хм… Раз Двэйн не здесь… то осталось еще четыре магических печати… Похоже, им действительно больше не следует доверять.

Чертов Двэйн! Какой хитрец!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 411. В порыве чувств**

Они все еще находились на дне болота. Двэйн только казался на сто процентов уверенным в своих планах, но в действительности на душе у него было неспокойно. Маг еще долго прислушивался к звуками, изредка доносившимся сверху. Убедившись, что там больше ничего не происходит, Двэйн, наконец, поверил, что Лосюэ повелся на его трюк и покинул лес.

— Все, должно быть, он уже ушел, — вздохнул он с облегчением. — Думаю, нам стоит подождать здесь еще денька три. К тому времени Лосюэ уже наверняка перестанет искать магические печати. На болоте он уже был, значит, далее он будет все дальше удаляться от нас. Когда он преодолеет расстояние в триста ли, то уже не сможет уловить магические волны, исходящие от печати, и тогда мы сможем спокойно отсюда вылезти.

Говоря это, Двэйн заметил, как странно изменилось выражение лица Джоанны. Она сидела, скрестив ноги, и ее щеки постепенно приобрели багровый оттенок.

— Ты в порядке? — нахмурился Двэйн. — Опять, что ли, раны заныли?

Девушка отрицательно помотала головой, закрыв лицо руками.

— Да что случилось-то?

Джоанна не выдержала и грубо сказала:

— Да это… мы же вчера на ужин ели мясной суп, верно?

— Ну да… Вроде того.

Видя, что Двэйн совершенно не понимает, о чем идет речь, девушка беспокойно заерзала на камне и громко сказала:

— Неужели ты забыл!… В пути у меня даже не было возможности… не было возможности…

Глядя на нее, Двэйн, наконец, понял, о чем она.

— То есть, ты хочешь сказать, что хочешь в туалет, так?

Хочешь в туалет?…

За всю жизнь Джоанне столько раз задавали кучу вопросов, которые она всегда находила несколько странными, вроде: Тебе холодно? Тебе жарко? Ты голодная? Хорошо ли ты выучила это заклинание? Понимаешь ли ты эту магию? Ты рассердилась? И тому подобное…

Но даже в страшном сне она не могла себе представить, что настанет день, когда какой-нибудь молодой человек ей в лицо задаст ей откровенный вопрос: Ты хочешь в туалет?

Услышав это, Джоанне захотелось провалиться от стыда. Если бы здесь была стена, то она тут же разбежалась бы и со всей силы треснулась об нее головой… Если бы здесь была пещера, она залезла бы туда и больше никогда бы не вылезла.

Глядя на ее красное лицо, как будто сейчас с него начнет капать кровь, Двэйн небрежно добавил:

— Не понимаю, что в этом такого стыдного. Все люди пьют, едят и, извиняюсь, ходят по нужде. А ты что, не человек что ли? Вот только… проблема в том, что здесь ужасно мало места… Давай уж как-нибудь приспособимся. Давай поступим так же, как и в случае с переодеванием — я отвернусь и все. Обещаю, что не буду смотреть.

— Нет, так нельзя! — заорала Джоанна, и Двэйну показалось, что ее высокий голос едва не разорвал ему барабанные перепонки.

Он рассмеялся.

— Если ты так будешь орать, то тебя услышат за много километров, и этот ублюдок нас услышит. И тогда нам будет очень плохо. Да…

Джоанна рассердилась так, что едва не заплакала. Еще не прошло и дня, как она, всегда сильная и независимая, подобной своей слабовольной заике-сестре, дважды чуть не расплакалась на глаза у Двэйна. Для нее это было что-то совсем непостижимое.

Закусив губы, Джоанна решительно сказала.

— Давай я лучше поднимусь наверх. Одна.

Двэйн внимательно на нее посмотрел, а затем спокойно проговорил:

— Если ты так хочешь подняться, то дело твое. Но я должен предупредить тебя, этот Лосюэ только и мечтает о том, чтобы как можно быстрее схватить тебя. Мне стоило огромных усилий обмануть его… Ты ведь знаешь, что он предводитель преступных народов, да еще и Король Эльфов, и если он поймает тебя, то утащит с собой в свое логово. Если ты попадешь в руки оркам, эти дикие волосатые твари, увидев твою нежную кожу, зажарят тебя на костре и съедят… Хотя, хех, если тебе попадется какой-нибудь развратник, то боюсь, ты очень скоро превратишься в старуху…

Джоанна буквально рассвирепела.

— Что за чушь ты несешь?

Ей очень захотелось накричать на него, но она внезапно вздрогнула, и голос ее зазвучал неожиданно тихо. Задумчиво глядя на мага, она почти шепотом закричала:

— Двэйн… почему ты сегодня то и дело говоришь такое, что меня начинает тошнить, и я выхожу из себя?

Двэйн не ответил, а только горько усмехнулся.

«Вот глупая. Да потому что я знаю, что я тебе нравлюсь, но в моем сердце есть только Вивиан, и я специально говорю то, что тебе явно не понравится, чтобы ты поскорее разлюбила меня».

Но вслух он этого не сказал. Внезапно он сделался серьезен и, в упор глядя на Джоанну, твердо сказал:

— Я всегда так разговариваю. Хе! Если бы не ты, то я не очутился бы в этом мерзком и отвратительном месте? Так что, будь добра, поумерь свой пыл и не надоедай мне.

Говоря это, Двэйн приготовился к очередной вспышке ее гнева. Если эта взбалмошная девица разозлится всерьез, то ему будет не до шуток. Он даже предусмотрительно отступил на шаг назад.

Но кто бы мог подумать, что Джоанна и не подумает набрасываться. Он лишь задумчиво опустила голову, и когда она вновь ее подняла, ее лицо озаряла улыбка, а глаза насмешливо смотрели на Двэйна. Она почти с нежностью сказала:

— Ха! Я чуть не попалась на твою уловку. Двэйн, ты ведь специально хочешь рассердить меня, верно? На самом деле, я отлично знаю, что ты не отдашь меня этому уроду. Когда… когда я была почти без сознания, и ты держал меня в своих объятиях, то я услышала, как ты сказал ему, что ни за что не отдашь меня… Верно?

Двэйн понял, что она его раскусила, но по-прежнему равнодушно сказал:

— Только, пожалуйста, не надо строить всяких иллюзий. Я не отдал тебя ему, потому что, если с тобой что-то случится, то наш зеленошляпный друг меня из-под земли достанет.

Джоанна все так же улыбалась ему.

— Да, конечно. В любом случае, ты не отдашь меня ему.

Двэйн понял, что спорить с ней бесполезно. Он еще раз внимательно оглядел ее и нахмурился:

— Ты… ты точно Джоанна? Никто не замаскировался под тебя? На моей памяти Джоанна никогда так не говорила и не могла сказать. В обычное время стоит мне рот раскрыть, как ты уже во всю глотку орешь: «я превращу тебя в ледяной кристалл!». Даже если я говорю с тобой предельно вежливо, ты все равно, если не рассердишься, то находишь повод отомстить мне за что-нибудь.

Девушка несколько смутилась. Наклонив голову, она потихоньку придвинулась к Двэйну и тихим ласковым голосом сказала:

— Двэйн, тебе ведь нравятся скромные девушки с мягким характером, верно? Как моя сестра? Тогда… тогда я больше не буду с тобой ругаться и не буду говорить тебе гадостей и угрожать, хорошо?

В конце ее голос сделался совсем мягким и кротким, каким обычно перешептываются влюбленные. Ее слова были наполнены любовью, и Двэйну от этого стало несколько не по себе.

Воцарилось молчание. Двэйн почувствовал тепло. Это Джоанна прижалась к нему и положила голову ему на плечо.

— Довольно! — с волнением воскликнул Двэйн и, оттолкнув девушку, соскочил с камня.

Затем он с серьезным видом сказал:

— Эй! Ты ведь, кажется, хотела выйти? Ну что ж, давай. А то я тебя уже бояться начал. Давай я пока поплаваю снаружи, а ты здесь делай свои дела.

Сказав это, Двэйн развернулся и, поспешно выпрыгнув из пузыря, исчез внутри грязной жижи.

Промокнув с ног до головы, маг почувствовал, как к горлу резко подступила тошнота. Но, к счастью, он довольно быстро привык, и неприятное чувство постепенно исчезло. Плавая в гниющей трясине, он неожиданно для самого себя стал думать о том, что сейчас Джоанна наверное уже сняла…

Хех…

Двэйн насильно прогнал все эти греховные мысли, возникшие у него в голове, и про себя вздохнул:

«О, Боже, неужели вокруг меня постоянно будут возникать любовные конфликты?»

Подумав об этом, он крепко выругался:

— Ведь я порядочный человек, почему же я постоянно чувствую себя племенным жеребцом?

Прошло довольно долго времени, а, плавая в глине, дышать было невозможно. Двэйн держался до тех пор, пока не почувствовал, что теряет сознание, и только тогда снова шагнул в пузырь. Оказавшись внутри, он еще долго не мог отдышаться. С него комьями стекала грязь, и от него ужасно воняло. Маг невольно вздохнул:

— Эх, а ведь только что сменил одежду. И снова по уши в грязи.

Джоанна покраснела. Воспользовавшись его отсутствием, она по-быстрому сделала свои дела и, когда он заплыл обратно, еще долго не решалась нарушить молчание. В маленькой «комнатке» воцарилась тишина. В воздухе витало смутное, едва различимое напряжение.

Джоанне больше не хотелось приближаться к Двэйну. В голове ее крутились разные мысли, и в душе она очень хотела заговорить с ним снова, но не знала, с чего начать.

Первым нарушил молчание Двэйн:

— Как ты думаешь, почему Лосюэ хочет схватить тебя?

Джоанна остолбенела, затем медленно покачала головой. Тогда Двэйн снова спросил ее о том происшествии с золотистым драконом, и она честно рассказала ему все.

Двэйн был очень умным молодым человеком. Когда он услышал о том, что Гендальфу в ходе своих исследований удалось воспроизвести одно заклинание эльфийской магии, то в голове у него возникли смутные догадки: да, причина, несомненно, кроется где-то здесь. Неужели эта магия относится к какой-то особой, секретной магии?

Разумеется, ни Джоанна, ни Двэйн… ни даже Гендальф в Зеленом, скопировавший это заклинание, совершенно не разбирались в магии, подобной «одухотворенному глазу». Маг лишь знал о ее могущественной силе из древних рукописей, но то, как она зарождается и функционирует, Гендальф не знал. В противном случае, Двэйн так или иначе смог бы выстроить некоторые предположения.

Теперь, когда они обсуждали насущные проблемы, напряжение, повисшее между ними, постепенно исчезло. Но Джоанна все равно старалась говорить потише, как будто изо всех сил пыталась пробудить в себе женскую мягкость. Двэйн периодически нарочно говорил ей что-нибудь неприятное, надеясь рассердить ее, но она лишь смеялась и закатывала глаза.

В конце концов, внутри пузыря было не так много места, да и к тому же, в таком темном и узком месте всякая бы девушка, даже та, которая обладает жестким сильным характером, почувствовала себя несколько скованно и хотя бы немного испугалась. Поэтому они сами не заметили, как начали пододвигаться ближе и вскоре уже сидели, крепко прижавшись друг к другу.

Сначала Двэйн счел это несколько неподобающим, а потому хмуро сказал:

— От меня ужасно воняет, ты лучше не приближайся, а то у меня больше нет запасного комплекта одежды.

Джоанна выразительно посмотрела на мага и тихо сказала:

— Двэйн, в твоем сердце есть место только для Вивиан, да? Тогда на острове… ведь помимо нее была еще и я. Я еще никогда ни на кого так не смотрела, но тогда мне очень хотелось провести с тобой как можно больше времени, помогать захватывать пиратские корабли… В прошлом году, когда я узнала, что вы с Вивиан решили пожениться, меня больше недели мучила бессонница… Хотя, наверное, в твоем сердце я всего лишь злобная девица, которая постоянно ругает тебя и создает проблемы…

Когда девушка произносила последнюю фразу, голос ее дрожал. Двэйну показалось, что этот голос звучит откуда-то из глубины его собственной души…

Маг колебался. Услышав от нее эти слова, он сначала так растерялся, что едва ли мог понять, какие эмоции они у него вызывают. Он лишь осознавал, что с тех пор, как познакомился с ней, еще ни разу не испытывал к ней подобные чувства. Так они молча смотрели друг на друга, не решаясь нарушить мертвую тишину болота…

Но в этот самый миг какой-то слабый звук подобно острой игле прошел сквозь толстый слой тины и заполнил собой все пространство убежища, созданного вокруг жемчужины. Они оба разом отчетливо услышали его.

Голос был удивительно спокойным, в нем улавливались нотки огорчения:

-Эх, Двэйн… Тебя полюбила такая красавица, неужели ты нисколько не тронут ее заботой? Ох и долго же вам пришлось там сидеть. Хотя, надо сказать, я весьма восхищен, что в таком грязном вонючем месте у вас еще хватает сил говорить о любви.

Услышав этот голос. Джоанна и Двэйн разом изменились в лице.

Лосюэ!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 412. Магическая музыка, пронзающая слух**

— Это же тот ублюдок!

Джоанна внезапно встала, и на лице ее отразился испуг.

Двэйн, стараясь сохранять спокойствие, положил руку девушке на плече и слегка надавил.

— Не спеши, — тихо сказал он. — Сначала послушаем, что он скажет.

Говоря это, маг взял ее руку. Она была холодная как лед.

Воцарилось молчание. Наконец сверху снова послышался голос Лосюэ. Эльф отчетливо проговорил:

— Двэйн, ты спрятался в таком грязном месте. Неужели тебе не тяжело нюхать этот отвратительный вонючий запах?

Джоанна побледнела и торопливо прошептала:

— Может, он… Может, он снова пытается нас обмануть? Хочет, чтобы мы испугались и попались в его ловушку?

Двэйн покачал головой. Взгляд его сосредоточенно смотрел вперед.

— Нет, не думаю. Он уверен, что его голос долетает досюда. Должно быть, он услышал нашу беседу. Вряд ли он нарочно пугает. Похоже, он действительно обнаружил нас.

Подумав немного, Двэйн вздохнул и задумчиво сказал:

— Мда… Этот урод в самом деле профессионал своего дела.

Собравшись с духом, Джоанна воскликнула:

— Тогда выйдем и сразимся с ним! Мы же не какие-нибудь трусы!

Двэйн внезапно рассмеялся. Затем, испустив глубокий вздох, что есть мочи закричал:

— Король Эльфов! Раз ты нашел место, где мы прячемся, то почему ты не торопишься схватить нас? Здесь немного воняет, но очень весело!

Он использовал магию, чтобы усилить свой голос, который эхом распространился над болотом.

Джоанна с беспокойством посмотрела на Двэйна:

— Как ты можешь улыбаться?

— А почему бы и нет? — невозмутимо спросил маг. — Ха! Хотя этот трансвестит смог обнаружить нас, то разве он осмелиться спуститься сюда? Не забывай, он — эльф. Он скорее умрет, чем окунет свое драгоценное тело в эту лужу.

И действительно, через секунду раздался горький смех Лосюэ.

— Эх, пожалуй, не стоит. Кажется, вам все равно, но, что касается меня, то я не выношу такого рода запахи. Двэйн, ведь ты не сможешь торчать там вечно, верно?

Двэйн обхватил голову руками и, присев и опершись на ногу Джоанны, громко сказал:

— А почему бы и нет? Место здесь маловато, да зато рядом со мной прекрасная девушка, есть что поесть и попить. Поэтому в ближайшее время я никак не планирую выходить.

Он на мгновение задумался, а затем весело рассмеялся и продолжил:

— Все равно мы договаривались, что я проиграю тогда, когда ты меня схватишь. Ты всего лишь нашел место, где я спрятался, но еще не поймал меня по-настоящему. Поэтому правил игры я не нарушаю. Любезнейший Король Эльфов, если ты хочешь схватить меня, то тебе лучше спуститься. Вот только боюсь, что ты не выполнишь мою просьбу. В конце концов, ты — правитель великой нации, твой статус очень высок, и тебе конечно унизительно болтаться в вонючей грязи.

Лосюэ не рассердился, а наоборот рассмеялся в ответ:

— Ну что ты за человек! Проиграл, а еще смеешь нахальничать.

Сидящая рядом Джоанна с беспокойством сказала:

— Мы так и будем тянуть время? А если мы рассердим его, то…

— Я же сказал, он не спустится, — уверенно ответил Двэйн и наигранно громко добавил. — Лосюэ, я тут только что наложил большую кучу. Если надумаете спускаться, то не говорите, что я не предупреждал Вас.

На этот раз голос Лосюэ прозвучал несколько невесело.

— Эх, Двэйн. Допустим, я не могу спуститься к вам, но это не значит, что я не могу с помощью магии перевернуть это болото с ног на голову.

— Вы действительно на это способны, — усмехнулся Двэйн. — Но раз ты уже убедился, что мы внизу, то зачем тебе становиться ассенизатором и копаться в дерьме? Ты благородный эльф и вдруг будешь доставать экскременты со дна? Боюсь, тогда ты потеряешь свое достоинство.

Чем более спокойно маг говорил, тем Джаонна все больше недоумевала. Лосюэ ничего не ответил, снаружи не доносилось ни звука, и Джоанна тихим голосом сказала:

— Двэйн, неужели ты придумал способ, как нам отсюда вылезти?

— Вылезти? — вздохнул Двэйн и с горечью воскликнул. — Да разве есть способ избавиться от этого урода? Я лишь стараюсь как можно дольше тянуть время. У нас с Лосюэ оговорен месяц, и в течение него он может отпустить нас три раза. Вчера мы уже потеряли один раз. В этот раз тоже он тоже наверняка нас схватит, но мы еще можем выиграть время! По крайней мере, выигранная нами минута, или даже час потом принесут нам огромную пользу.

Услышав его слова, Джоанна невольно погрустнела.

Однако, она понимала, что Двэйн прав.

Король Эльфов лишь внешне кажется таким интеллигентным, но на самом деле вся его манерность — это не более чем самовлюбленность. Столь могущественный маг с таким непомерным тщеславием рано или поздно допустит ошибку.

Лосюэ был слишком горд, а потому, зная, что Двэйн внизу, он все же не осмеливался ворошить эту кучу гнилой жижи, боясь потерять лицо.

— Он всего лишь выпендривается. И кстати, уже довольно долго. Он не хочет делать эту грязную работу, а потому колеблется и теряет драгоценные секунды. Нам нужно лишь терпеливо подождать, и потом потерянное им время сыграет нам на руку.

Да, должно быть так. Двэйну удалось немного ее успокоить, и Джоанна наконец снова опустилась на камень. Тогда маг достал питье и немного еды и разделил ее на две порции.

Как и рассчитывал Двэйн, с того момента, как Лосюэ их обнаружил, прошло почти полдня…

Терпение эльфа наконец иссякло!

Снаружи снова раздался его голос. В этот раз он звучал как будто мягче, но Двэйн тут же понял, что Лосюэ нервничает.

— Двэйн, любишь играть — умей платить! Я признаю, что твой план почти удался, и я едва не попался на твою уловку. Однако, я все-таки нашел тебя, а значит тебе рано или поздно придется выйти. К чему же тогда все эти отговорки? Неужели знаменитый Герцог Тюльпан — человек без принципов? Вести такого рода игру должно быть стыдно столь сильному магу, как ты.

Двэйн рассмеялся.

— Король Эльфов, наша игра неравная, ты силен, я слаб, ты велик, я жалок, а потому нет ничего предрассудительного в том, что я использую разные методы, чтобы оказать тебе достойное сопротивление. А если говорить о манерах, то разве подобает магу святого уровня обижать простых, заурядных магов восьмого? Даже если мы объединим усилия, то их все равно будет недостаточно для того, чтобы тягаться с повелителем эльфийской нации. Разве тебе не стыдно?”

Помолчав немного, Лосюэ жестко сказал:

— Хорошо. Я уже использовал весь запас вежливых слов, а потому, раз ты отказываешься выходить, то теперь я буду разговаривать с тобой по-другому.

Как только эльф смолк, Двэйн тут же призвал все свои магические силы и уже хотел было начать обороняться, как вдруг снаружи раздалась легкая плавная мелодия.

Она была в высшей степени прекрасна. Она заставляла забыть о печалях, и на душе слушающего ее становилось тепло и безмятежно. Затем раздался мягкий нежный голос, подобный шелесту трав и журчанию воды. Это был голос Короля Эльфов.

Двэйн сперва остолбенел… Неужели Лосюэ спятил? Неужели ему настолько надоело ждать, что он решил, пока суть до дела, немножко развлечься?

Но мелодия постепенно усиливалась, звук за звуком проникая в сознание, который словно маленькие крючки цеплялись за самые сокровенные помыслы, приводя человека в сильное волнение, и ему хотелось вскочить и плясать, плясать, плясать!

Двэйн в душе запаниковал. Он внезапно почувствовал слабость во всем теле, мысли в голове начали путаться. Затем в какой- то момент его пальцы пришли в движение и вторить мелодии сами по себе.

Двэйн испугался и начал изо всех сил бороться с одолевшей его сонливостью. Сосредоточив свои душевные силы, он стал медленно погружаться в свое сознание.

Маг тут же почувствовал, как расслабленность тут же прошла, вот только не прошло и нескольких минут, как он уже весь покрылся потом от напряжения.

Внезапно сбоку раздался чей-то крик.

Двэйн вздрогнул и увидел, что Джоанна вся покраснела и, повинуясь ритму мелодии, вскочила со своего места. Она раскинула руки, и ее тело начало бесконтрольно изгибаться. Вскоре дыхание ее стало прерывистым, из глаз брызнули слезы, глаза остекленело смотрели перед собой.

Двэйн тут же схватил ее за руку, но Джоанна резким движением вырвалась. Ее руки, казалось, расслабленно покачивались в такт мелодии, но в них неожиданно обнаружилось чрезвычайная сила.

— Ты в порядке? Скорее сконцентрируйся, он гипнотизирует тебя!

Но Джоанну по-прежнему мотало из стороны в сторону, и она беспомощно воскликнула:

— Я… я не могу себя контролировать… А!!!

Сказав это, девушка внезапно начала вращаться на одном метсе.

Мелодия внезапно прекратилась, и издалека раздался насмешливый голос Лосюэ.

— Ну что, Двэйн? Как тебе? Эта эльфийская мелодия называется «Успокоение души». Мы, эльфы, очень близки с природой, и само собой отлично владеем магией природных звуков. С помощью этой песни можно ускорить рост растений, а также контролировать движения живых существ. Хотя люди находятся на более высокой стадии развития, чем животные, но все равно подчиняются нерушимым законам природы. Сейчас я всего лишь исполнил мягкую мелодию для роста растений, но если ты сейчас же не выйдешь, то эта песня станет намного энергичней, и ты, боюсь, уже не сможешь так легко противиться ей. И тебе уже не будет хотеться просто танцевать, я могу сделать так, что ты сойдешь с ума!

Пока Лосюэ говорил, Джоанна почувствовала, как тело ее наконец расслабилось, и она тут же бессильно повалилась наземь. Она тяжело дышала и обливалась потом. Девушка подумала, что неплохо было бы сменить одежду, вот только платье плотно прилипло к ее телу, выставляя напоказ ее округлые формы.

Конечно, Двэйн вовремя успел подхватить ее Он крепко сжал Джоанну в своих объятиях и тут же обнаружил, что схватил ее прямо за грудь… Кроме того, Джоанна часто дышала, и ее зрачки были слегка мутными, отчего маг невольно вздрогнул.

У Джоанны почти не было сил, чтобы подняться, но, оказавшись в его объятиях в такой позе, она заволновалась и тут же оттолкнула Двэйна от себя:

-Эй… Не надо меня так обнимать…

Ее голос ослаб, и она больше не вымолвила ни слова.

— Да я это… — горько усмехнулся Двэйн.

Он хотел было отпустить ее, но внезапно в голову ему пришла одна мысль.

«Да что это со мной?»

Вначале он чуть не поддался звукам эльфийской мелодии, но, сконцентрировавшись, все-таки смог преодолеть ее чары. Ведь и Двэйн, и Джоанна оба были магами восьмого уровня, пусть даже он мог чуть лучше контролировать свою энергию, но разница все же не столь велика.

«Почему я могу сопротивляться, а Джоанна — нет?»

Двэйн вздрогнул. Посторонние мысли разом исчезли, и он, закрыв глаза, принялся искать свое сознание и обнаружил одну очень странную вещь.

В «зараженном» фиолетовой эльфийской магией пространстве его сознания частица сил Байхэчоу, медленно вращавшаяся вокруг собственной оси, стала темно-лиловой!

«Неужели из-за того, что моя энергия обрела свойства эльфийской магии, я теперь могу надежно сопротивляться ей?»

Это открытие чрезвычайно его обрадовало, но маг быстро взял себя в руки. Теперь у него есть еще одно преимущество.

В этот миг Лосюэ снова запел свою песню! Эта мелодия звучала намного быстрее предыдущей, словно изображая радостное возбуждение. Джоанна само собой не могла воспротивиться ее влиянию, и ее изможденное тело вновь пустилось в пляс. Двэйн крепко обхватил ее руками, но она продолжала извиваться в его объятиях. Джоанна попыталась сконцентрировать свои душевные силы, но ее энергия само собой не могла противостоять святому могуществу Короля Эльфа.

Вскоре Двэйн уже не мог удерживать ее. Физически девушка с каждой минутой становилась все сильней. Наконец она врывалась из его объятий, и ее тело начало бешено извиваться, и е широкое платье постепенно стало сползать с нее. Двэйн увидел ее обнаженные, покрытые каплями пота плечи и смутные очертания ее груди. Маг вздохнул и закрыл глаза, не смея смотреть на нее. В этот момент его сердце бешено колотилось.

Двэйн ни слова не мог понять из песни, которую пел Лосюэ. Должно быть, это был эльфийский язык. Странное произношение слов… Двэйн обладал феноменальной памятью. Услышав песню один раз, маг запомнил ее примерно на 80 процентов. Теперь, когда его магия приобрела эльфийские свойства, он мигом распознал, что слова этой песни были ничем иным как магическим заклинанием!

Хотя Двэйн почти выучил его наизусть, но среди звуков были те, которые он физически не мог произнести ввиду их сложного звучания.

Тем временем магия песни Лосюэ снова усилилась. На этот раз даже Двэйн почувствовал, что ему стало намного трудней сопротивляться ей, и тело его понемногу начало трясти. В конце концов, эльфийские свойства его магии давали ему определенное преимущество, но и они были не идеальны. Чем мощнее становилась атака Лосюэ, тем слабее становились противоборствующие ей вибрации душевных сил Двэйна.

И все же он старался изо всех сил. Пот градом стекал с его лба. Одновременно Двэйн отчаянно пытался запомнить странные сложные слова, произносимые эльфом. Он знал, что у него, скорее всего, больше не будет шанса изучить эльфийскую магию, и теперь ему представилась уникальная возможность выучить пару звуков из первых уст!

Внезапно маг обнаружил, что его тело стает помимо его воли, ноги начали медленно двигаться в такт музыки. Он знал, что это предел его возможностей, а потому что есть мочи закричал:

— Ладно, ладно! Я признаю — ты победил. Я согласен выйти.

Когда он это произнес, музыка тут же прекратилась. Двэйн и Джоанна разом осели наземь. Они оба тяжело дышали, и пот ручьями лился с них.

Сверху снова раздался невозмутимый голос эльфа:

— Ведь ты же знал, что рано или поздно этим все закончится. Так за чем же так издеваться над собой? Однако… Герцог Тюльпан, даже эльфы и то не все имели честь послушать эту песню в моем исполнении. А ты первый из людей, кто ее услышал. Вряд ли кто-то из людей упросит меня сыграть для него мелодию «Успокоения души», ха-ха!

Двэйн злобно пробурчал в ответ:

— И что такого уникального в том, чтобы спеть песню? Когда я пировал в аристократических кругах, то каких только песен не слышал, каких только красавиц не видал… Вот только люди обычно поют за деньги, а ты поешь за жизнь!

Лосюэ громко рассмеялся.

— Ха! Герцог Тюльпан, похоже, ты никогда так просто не сдаешься! Если ты так хочешь, я могу спеть для тебя еще разок. Как тебе мое предложение?

Двэйн от отвращения высунул язык и громко закричал:

— Да отстань ты! Будь добр перестань гонять свои слезливые песенки. Ты ведь заморишь нас ими до смерти! Как только ты начинаешь петь, я тут же пускаюсь в пляс — и пляшу, пляшу, пляшу! Я, однако же, не привык за раз так много и долго плясать!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 413. Я загоняю тебя до смерти, Король Эльфов!**

Двэйну и Джоанне больше не нужно было скрываться, поэтому они использовали магию, чтобы выйти из болота и больше не плавать в вонючей тине.

Вот только они по-прежнему находились в затруднительном положении. Ступив на твердую поверхность, Джоанна тут же присела на траву и еще долго не могла отдышаться. Двэйн нагнулся и руками оперся на колени, дыхание его тоже было сбивчивым. Лишь спустя несколько минут он выпрямился и посмотрел на Лосюэ в упор.

Эльф стоял невдалеке, опершись на высокое дерево. Он стоял на тоненькой веточке и в сумерках казался приведением, тихо поджидающим их из-за угла.

Посмотрев на них, Лосюэ громко рассмеялся.

— Ах, сколько раз я приглашал вас выйти, и вот наконец дождался. Ну что как там внизу? Должно быть, вдвоем там было куда как уютно, а?

Двэйн понимал, что они уже второй раз проиграли ему, но на его лице не было ни тени печали. Наоборот, увидев довольную ухмылку эльфа, он засмеялся в ответ, а затем, напустив на себя важный вид, словно он был генералом, вернувшимся с фронта с победой, серьезно сказал:

— Благодарю Короля Эльфа за проявленную заботу. Да, нам действительно неплохо жилось все эти дни. Если бы ты так злостно нас не потревожил, мы бы и дальше там с удовольствием жили.

Лосюэ нахмурился и пристально оглядел Двэйна. Его очень удивило, что маг улыбался совершенно искренне, как будто он был еще полон энергии и энтузиазма.

— А ты все больше меня поражаешь, Двэйн! Позволь-ка узнать, что тебя так развеселило? Неужели ты настолько уверен в себе?

Двэйн с гордостью ответил:

— А чего же мне грустить? Господин Лосюэ, ты всего-то лишь второй раз схватил нас, у меня еще есть шанс! Я никогда не сдаюсь так быстро и всегда иду до конца.

Лосюэ выглядел несколько растерянным, но он в тот же миг громко засмеялся.

— Неплохо, очень неплохо, Двэйн. Я действительно все больше и больше восхищаюсь тобой. И как ты додумался до того, чтобы спрятаться в болоте? На самом деле, тебе почти удалось обмануть меня. Я уже перемешался сюда раньше, и ты, должно быть, об этом знаешь.

Двэйн вздохнул и сел на землю.

— Ну и что с того? Я почти обманул тебя, но только почти!

Сказав это, Двэйн с серьезным видом посмотрел на Лосюэ. От его прежней веселости не осталось и следа.

— Очень хорошо, Ваше Величество Король Эльфов. Поясни пожалуйста, как ты вычислил нас?

Лосюэ усмехнулся.

— Ты очень странный человек, Двэйн. И ведь никогда не признаешься, что проиграл. Кто же еще стал бы так настойчиво выведывать у меня все секреты?

Двэйн издал легкий смешок.

— Ты же Король Эльфов, высший маг святого уровня, очень почитаемый эльф. Почему бы тебе не ответить на мой вопрос?

Лосюэ безнадежно вздохнул и с некоторой долей сочувствия посмотрел на Двэйна.

— Ну хорошо! На самом деле, тут нет ничего сложного. Когда я преследовал вас, то обнаружил, что на мой призыв откликается восемь магических печатей. Я сразу понял, что тебе удалось разбить мою печать. И, признаться, я этому был очень удивлен, Двэйн, однако затем я в поисках тебя натыкался на волков, зайцев и подобных существ. Тогда я стал подозревать, что ты, должно быть, уже освободился от моих чар, и все восемь печатей на самом деле — подделки, а ты уже давно сбежал куда-нибудь очень далеко. Поэтому, когда в первый раз оказался у болота, то у меня и в мыслях не возникло, что ты можешь затаиться где-то там, на дне. Я подумал, что ты просто кинул в болото очередную подделку и скрылся.

Двэйн кивнул.

— Да, все верно. А дальше? Как ты догадался?

— Я вылетел из горной долины и отправился на юг, но по дороге я внезапно вспомнил одну очень важную деталь, которую я не замечал прежде: я обнаружил, что источники семи из восьми печатей, то есть все эти лесные животные, двигались с очень быстрой скоростью, и лишь один из них продвигался крайне медленно. И я тут же все понял. Ты опасался использовать магию полета, потому что побоялся, что она привлечет мое внимание. Поэтому тебе оставалось только иди через горы пешком, и ты само собой шел очень медленно. Это была всего лишь догадка, но ее оказалось вполне достаточно, чтобы привлечь мое внимание. К тому же, я знаю, что ты крайне хитер. Хотя ты пытался сделать так, чтобы я думал, что все восемь печатей — ложные, потому что одна из восьми печатей находится у тебя внутри. Подумав об этом, я вернулся сюда… В итоге, тщательно обыскав все вокруг, я обнаружил, что ты и твоя красивая спутница затаились на дне болота.

Подумав немного, Двэйн испустил глубокий вздох:

— Все верно. В этом и была основная загвоздка, и я признаюсь, что упустил ее из виду. К конце концов, остальные семь печатей были так или иначе прикреплены к животным. Все эти гуси, звери передвигаются очень быстро, а я пешком хожу достаточно медленно. Это и был главный недостаток моего плана.

Сказав это, Двэйн довольно улыбнулся.

— Любезнейший Король Эльфов, спасибо, что предостерег меня. В следующий раз я ни в коем случае не допущу такой ошибки.

Лосюэ не рассердился.

— Раз я помог разрешить тебе некоторые сомнения, то, уважаемый Герцог Тюльпан, и ты помоги мне прояснить кое-что.

— Валяй. Что тебя интересует?

— Та печать, что находится в твоем сознании, — Лосюэ нахмурился. — Раньше я был уверен, что твоих сил недостаточно для того, чтобы уничтожить ее. Но как же ты сумел разделить ее? Раз я уже ответил на твой вопрос, то и ты ответить мне на мой.

Услышав это, Двэйн рассмеялся, а затем прямо ответил:

— Не скажу.

Лосюэ остолбенел.

— Ты сильнейший мира сего, а я всего лишь простой маг, — уверенно начал Двэйн. — И само собой у меня преимуществ не так много, как у тебя. Пусть и у меня будет этот маленький секрет. Если ты и его будешь знать, то ведь у меня не будет никаких шансов, верно?

— Но, — возразил Лосюэ, но Двэйн тут же прервал его.

— И нет никаких но. Я только что задал тебе вопрос, но ты спокойно мог на него не отвечать. Я ведь не заставлял тебя. И тем более не обещал, что взамен отвечу на твой.

Лосюэ только усмехнулся, но не стал с ним спорить.

Воспользовавшись тем, что под слоем грязи не было заметно его лица, маг наклонил голову, и глаза его коварно блеснули.

«Эх, Лосюэ, Лосюэ… И ты по-прежнему попадаешься на мои уловки.

И ты по-прежнему думаешь, что я разбил твою магическую печать. Но ты и не знаешь, что я вовсе не намеренно создал эти семь кристаллов, а вынужденно! Потому что я даже не представляю, как избавиться от этой штуки! Она уже полностью слилась с моими душевными силами.

Однако, раз ты всецело поверил этой ошибке, то я естественно не буду тебя переубеждать.

И в ближайшем будущем я смогу должным образом использовать это!»

Лосюэ по-прежнему сохранял доброжелательную улыбку, но Джоанну он попросту не замечал.

Эльф терпеливо ждал, пока они приведут себя в порядок, и даже дружелюбно заявил: здесь неподалеку протекает горный ручей, вы можете там умыться и переодеться. Ходить вонючим им в таком положении все-таки не очень подобает. Одновременно Лосюэ объявил, что то время, которое они потратят на умывание, не будет считаться.

Надо сказать, это было очень великодушно с его стороны. Но более вероятной казалось то, что Лосюэ просто-напросто не мог выносить того «аромата», который исходил от них обоих. И хотя он в данной ситуации чувствовал себя охотником, преследующем добычу, но столь отвратительный запах портил ему все удовольствие.

Двэйн и Джоанна в самом деле отыскали неподалеку горный источник и хорошенько умылись. Условленное третье преследование должно было вот-вот начаться.

Когда они прощались, Лосюэ не мог сдержать насмешки.

— Герцог Тюльпан, в следующий раз, когда будешь выбирать себе убежище, ни в коем случае не выбирай себе место, подобное этому болоту. Мне не очень нравится, когда противник повторяется.

Двэйн лишь отмахнулся, и губы его расплылись в презрительном оскале:

— Чуть не забыл тебе сказать. Спасибо, господин Лосюэ.

Лосюэ удивленно раскрыл рот.

— За что спасибо?

— Да, спасибо, — загадочно улыбнулся Двэйн, а затем помахав рукой, взял Джоанну и мягко сказал. — Господин Лосюэ, спасибо, что спели для меня «Успокоение души». Ты очень хороший эльф, Лосюэ.

Хороший человек?

Лосюэ растерялся. Он не понял, что означали эти слова мага. Гордый Король Эльфов не знал, что душевные силы Двэйна приобрели эльфийские свойства. И он тем более не знал, что песню «Успокоение души», таящую в себе сокровенную магию, Двэйн уже успел выучить наизусть!

И хотя Двэйну еще трудно отчетливо произносить все звуки эльфийского языка, но, в конце концов, он впервые выучил магическое заклятие, которое используют эльфы!

На этот раз они не стали в панике бежать от Лосюэ, как это было в предыдущие разы.

Когда они покинули Лосюэ и отправились в путь, с лица Двэйна не сходила загадочная улыбка. Он словно чувствовал себя совершенно спокойно, как будто их в данным момент не преследовал маг святого уровня.

— Двэйн… А ты случайно не сошел ли с ума от печали и безысходности? — посмотрев на него, нахмурилась Джоанна.

Они развернули магию и стремительно преодолели около трехсот ли. Теперь, когда раны Джоанны практически полностью затянулись, скорость ее полета значительно возросла.

Пока не стемнело, Двэйн планировал улететь как можно дальше от Лосюэ. Внезапно он схватил Джоанну и остановился.

Приземлившись на пустошь, Двэйн извлек из накопительного кольца несколько десятков магических кристаллов величиной с кулак, а затем в течение часа потратил немало магических сил на то, чтобы наполнить их своей эльфийской энергией.

Глядя на кристаллы, сиявшие фиолетовым светом, Двэйн коварно улыбался.

— Помоги мне разбить их, — обратился он к Джоанне.

Девушка не догадывалась о его замысле, но послушно выполнила то, что он попросил.

Вскоре перед ними лежала огромная куча фиолетовых осколков, больших и маленьких, ярких и бледных. Должно быть, их было не меньше тысячи.

Двэйн сосредоточенно размышлял над чем то. Затем он издал долгий свист и изо всех сил развернул природную магию Делуи.

В ту же минуту из леса послышался звук, похожий на журчание воды, словно морские волны вал за валом плавно накатывали на берег и также плавно уносились прочь.

Затем послышался хруст веток и чей-то пронзительный крик…

Жужжание было повсюду, небо застлали черные тучи, которые стремительно и хаотично сновали взад-вперед. Каждая такая туча заволакивало небо над головой путников.

Увидев эти тучи, Джоанна раскрыла рот и с удивлением обнаружила, что это были вовсе не тучи, а бесчисленное множество ворон, спустившихся с горных вершин.

Повинуясь зову магии Делуи, вороны кружились над лесом, и казалось, им нет конца! Их было не меньше тысячи.

Двэйн великолепно владел магией, но контролировать огромную стаю птиц требовало огромных усилий. Передохнув немного, он сосредоточил все свои душевные силы, заставив воронов летать несколько более упорядоченно. Затем каждый из них начал поочередно спускаться вниз, и когда они садились рядом с Двэйном, он скармливал им по кристаллу. Птицы одним ловким движением проглатывали их и, издав громкий клич и расправив крылья, снова устремлялись в небо…

Вся эта процедура длилась около часа. Вскоре куча осколков кристаллов перед Двэйном полностью исчезла, и он с облегчением вздохнул и вытер пол со лба.

Сложив руки в необычную позу, он начал проговаривать какое-то заклинание.

Вороны, повинуясь его приказаниям, еще немного покружились над ними, а затем с громкими криками разлетелись во все стороны. Вскоре они превратились в маленькие черные точки, всплывающие над горизонтом в совершенно разных местах…

Джоанна восхищенно вздохнула. Она наконец поняла, что задумал Двэйн.

Но это было еще не все.

Двэйн достал из кольца золотой «оживляющий рог» и принялся дуть в него. В тот же миг в соседнем лесу с десяток деревьев очнулись от глубокого сна.

Сотрясаясь и неуклюже пошатываясь, деревья вытащили из земли свои длинные корни и медленно поковыляли в сторону Двэйна.

Двэйн поднял с земли оставшиеся фиолетовые кристалл и осторожно поместил их на кроны деревьев-великанов. Затем маг снова дунул в рог, и они, повинуясь его командам, медленно разошлись в разные стороны…

На поляне остался лишь один великан, который стоял недвижимо и ждал дальнейших указаний.

Глядя на этих гигантов, медленно и неуклюже шагающих среди холмов, Джоанна невольно вздохнула:

— Думаю, это надолго его отвлечет…

Двэйн лишь слегка усмехнулся. Он всегда гордился мощью своей магической энергии, но проделанное им только что отняло у него столько сил, что он с трудом поднялся, ноги его покосились, и он чуть было не рухнул обратно на землю.

Джоанна мигом вскочила и поддержала его. С него градом струился пот, и девушка рукавами своего платья протерда ему лоб и щеки. Она тихим голосом сказала:

— Что нам теперь делать? Неужели придется снова искать место, где спрятаться.

Двэйн отрицательно покачал головой.

— Это на какое-то время отвлечет Лосюэ, но он все равно рано или поздно разгадает наш трюк. Джоанна, у меня совсем нет сил… Ты… Ты подсоби, я сяду на вот этого великана… Затем мы пойдем на запад. Если мне не изменяет память, то в полдня ходьбы отсюда есть небольшая деревня. Там мы возьмем лошадей и отправимся на северо-запад.

— На северо-запад? — с сомнением спросила Джоанна.

Двэйн глубоко вздохнул, точно принял трудное решение:

— Все верно. На северо-запад!

Он поднял голову и посмотрел вдаль, на бескрайнее северо-западное небо, и задумчиво сказал:

— Если говорить о материке, то только один человек способен оказать этому отвратительному эльфу достойное сопротивление — это старый чудак, восседающий на вершине Большой Снежной горы.

— Ты говоришь о… — глаза Джоанны блеснули, но она тут же нахмурилась. — Но ведь вы с ним враги! Он точно захочет помочь нам?

Двэйн вздохнул и горько улыбнулся.

— У меня есть то, о чем он так долго мечтает. В тот раз он мне здорово помог, но у него не было возможности отобрать это у меня… К сожалению, сейчас ситуация такова, что у меня просто не остается выбора. Эх, я с таким трудом добыл себе золотистого дракона, а теперь вот так запросто подарю его ему…

Посмотрев на северо-запад, он вспомнил гордо вздымающиеся снежные вершины, на одной из которых неизменно сидит одинокий старец — могущественный маг, не имеющий себе равных в мире!

Джоанна помогла Двэйну взобраться на гигантского энта, который, повинуясь командам мага, тяжелой поступью двинулся в направлении северо-востока…

Ха! Ну что, Король Эльфов? Посмотрим на то, как ты умеешь призывать магические печати и телепортироваться!

В прошлый раз я сделал восемь печатей, а в этот раз — больше тысячи! Давай, попробуй-ка отыскать меня!

Пусть даже ты можешь перемещаться в пространстве, но такое тебе явно не потянуть! Я загоняю тебя до смерти, чертов Король Эльфов!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 414.1. Лисы пустыни (часть 1)**

Бескрайние горы. Огромная горная цепь Цилимало напоминала сплошной каменный барьер, тянущийся вдоль пустоши и уходящий куда-то в бесконечность.

В этом диком безлюдном месте показались силуэты двух бешено скачущих лошадей — белой и черной, — которые стремительно неслись в направлении гор, вздымая клубы пыли.

Это были Двэйн и Джоанна.

Два дня назад Двэйн осуществил свой коварный замысел, намереваясь, по его словам, «загонять этого трансвестита до смерти». После этого они сели на энта-гиганта и сутки провели в пути, пока наконец по дороге на северо-запад не встретили группу торговцев, следовавших в обратном направлении. Разумеется, Двэйн не стал им говорить, кто он такой, а лишь купил двух самых резвых лошадей, пару комплектов одежды и все необходимые бытовые товары, а затем вместе с Джоанной продолжил следовать в прежнем направлении.

Передвигаясь на спине энта, они за этот день основательно отдохнули. Потраченные физические силы мага постепенно восстановились. Теперь, когда у них появились лошади, они могли сэкономить время в пути.

На второй день вечером путники въехали в северо-западные пограничные территории Империи. Вдали показались северо-западные ворота, называемые «Северо-Западным коридором».

Горная цепь Цилимало, простирающая на сотни тысяч ли, на северо-западе материка разрывалась на две части, образуя расщелину. Это был довольно просторный природный каньон, напоминавший коридор, в который можно было въехать нескольким лошадям одновременно.

Самое узкое место расщелины было шириной в три-пять ли, самое широкое — чуть более десяти.

С двух сторон каньон обрамляли высокие горы, но между ними тянулась узкая равнинная полоса.

Двэйн знал, что Лосюэ может довольно скоро догадаться, что маг снова морочит ему голову, но, несмотря на интеллект Короля Эльфа, чтобы осознать это, ему все равно потребуется какое-то время. Прошло уже два дня с тех пор, как они покинули его и благополучно добрались до северо-западной границы Империи. Это был лучший результат из всех попыток, но Двэйн понимал, что расслабляться еще рано.

Когда кони въехали в расщелину, они ехали еще полдня. Силы их постепенно иссякали. Двэйн посмотрел на небо и вздохнул, а затем обратился к Джоанне:

— Лошади очень устали. Нам тоже не мешало бы отдохнуть. Протяженность северо-западного коридора составляет примерно сто ли. Впереди нет никаких поселений, но солдаты бывшей северо-западной армии соорудили здесь несколько застав. Сейчас они заброшены и, полагаю, основательно разрушены, но в них хотя бы можно укрыться от дождя и ветра. Найдем одну из них и заночуем там.

Они ехали уже два дня, и Джоанна старалась не показывать своего характера. Что бы Двэйн не говорил, она беспрекословно подчинялась ему и ни разу не возразила.

Посоветовавшись, они тут же приняли решение отправиться на поиски заброшенных застав. Через несколько десятков ли на глаза им попалась крохотная деревянная избушка, возведенная на склоне горы. Рядом высился деревянный наблюдательный пост. Казалось, их уже давно никто не ремонтировал. По нескольким крупным камням, разбросанным вокруг построек, Двэйн заключил, что не так давно здесь произошел обвал, который и стал причиной их разрушения.

Беспомощно переглянувшись, они вынуждены были продолжить путь.

Лишь только после полуночи им наконец удалось отыскать другую заставу. Еще издалека они заметили дым от костра, а подойдя поближе, обнаружили, что там уже расположился купеческий обоз. Около нескольких ветхих домиков горели костры, а рядом стояло несколько палаток.

На дозорной башне, располагающейся неподалеку от домов, стояло двое или трое ночных стражей.

Двэйн и Джоанна продолжали путь, потому что не знал, как далеко отошли от леса, в котором их обнаружил Лосюэ. В конце концов, на расстоянии трехсот ли эльф мог почувствовать магические волны, потому использовать магию они не решались. Сейчас было все равно, идти или же остановиться на ночлег, главное, необходимо было сохранять вид простолюдин.

Не было ничего странного в том, что на пути их встретились торговцы, ведь Северо-западный коридор — единственная дорога, ведущая в степь, и в обычное время по ней проходили сотни караванов, который часто избирали заставы в качестве места своей ночной стоянки.

Двэйн и Джоанна пустили коней, и вскоре дозорные, заметив приближение незнакомцев, настороженно закричали:

— Кто идет?

В этот же миг из лагеря торговцев выбежало три воина, одетых в легкие доспехи. Скорее всего, это были солдаты, которых наняли купцы для охраны обоза.

Двэйн тут же что есть мочи закричал:

— Мы проезжали мимо и решили остановиться здесь на ночлег.

Солдаты подошли поближе и, увидев, что незнакомцев только двое, с облегчением опустили оружие. Когда Двэйн и Джоанна вплотную подъехали к лагерю, оттуда уже выбежало несколько перепуганных людей.

Трое стражей подошли к Двэйну и Джоанне, когда они спешивались. По их вооружению и манере держаться маг сразу определил, что это были наемники.

Из года в год на материке вставала проблема свирепствования магических животных в северных провинциях Империи, поэтому принц Чэнь опубликовал указ, в котором признавалась легитимность всякого наемного отряда, действующего на территории государства. Вскоре после этого служба в наемных войсках стала одной из самых популярных профессий, множество купеческих гильдий охотно стали нанимать отряды с неплохой репутацией для защиты перевозимого товара.

Одному из наемников было на вид лет сорок. Его лицо было строгим, точно ему в жизни пришлось пережить немало трудностей. Одет он был в легкие латы, за спиной висел огромный длинный меч. Оглядев его, Двэйн увидел на его груди значок рыцаря третьего уровня. Должно быть, это был глава этого отряда.

Он пристально посмотрел на путников. Двэйн улыбнулся и вежливо сказал:

— Мы проезжали мимо и всего лишь хотим остановиться здесь на ночлег. Мы никак не ожидали, что здесь уже занято…

Наемник внимательно оглядел их и убедился, что на разбойников они не похожи — стройный высокий молодой человек, кажется, аристократ, и девушка, одетая в кожаный плащ (Джоанна еще раньше сняла с себя доспехи, и теперь вряд ли кто-то смог бы догадаться, что она на самом деле рыцарь высокого уровня). Такого рода путники вряд ли могли представлять опасность для огромного каравана. Наемник сдержанно улыбнулся и сказал:

— Ничего страшного. Эти земли необитаемы. Мы пришли сюда раньше вас, но у нас нет намерений присвоить эти жилища себе. Если вы хотите отдохнуть — милости просим. Повсюду разведены костры, но вот дома уже занял глава торговой гильдии. Если вы не привередливы, то мы дадим вам один из своих шатров. Если вы голодны, у нас есть немного продуктов, которые остались со вчерашнего ужина. Прошу, располагайтесь.

Голос наемника звучал очень дружелюбно. Двэйн слегка улыбнулся и поблагодарил его.

Глава отряда улыбнулся в ответ:

— Не нужно благодарности. Все мы одинаково странники.

Затем он послал слугу известить главу гильдии о прибытии двух новых гостей, а сам лично проводил Двэйна и Джоанну в лагерь.

Пока они шли, маг успел прикинуть, что в этом торговом обозе следовало не меньше двух-трех сотен людей, более ста лошадей и верблюдов. Повсюду лежали увесистые ящики и свертки — похоже, они везли довольно крупную партию товара.

Они выбрали один из костров и сели около него. Глава наемников послал людей за водой и провиантом, а затем сел рядом с Двэйном. Похоже, этот человек по натуре своей был очень сговорчив. Он внезапно рассмеялся и сказал:

— Честно говоря, мне очень любопытно. Вы совсем не похожи на обычных странников. Вот Вы, господин, кажется, занимаете очень высокое положение в обществе. Я вижу это по Вашей манере держаться и говорить.

Двэйн улыбнулся, но ничего не ответил.

Наемник сделал вид, что не заметил молчания мага, и продолжил:

— Вы едете в степи? Я вижу, вы путешествуете одни, и это, надо признаться, несколько неудобно.

— А? Почему это? — спросил Двэйн, почувствовав искреннюю заботу в словах наемника.

— Честно говоря, с тех пор, как герцог Тюльпан стал управителем провинции Деса, северо-западные торговые пути стали очень безопасными. Раньше здесь орудовали конные бандиты, но армия генерала Лонгботтома, который состоит на службе у этого самого герцога, время от времени организовывает карательные экспедиции в этом районе, а потому ныне порядку здесь намного больше, чем ранее. Поэтому, если не выезжать за пределы этого коридора, то обычно на территории провинции путешествовать вполне безопасно. Вот только если вы хотите выехать в степи, то… У меня есть к вам одно предложение. Хотя могущество герцога Тюльпана таково, что ни один разбойник не решится въехать в провинцию Деса, однако Северо-западный коридор простирается до ее границы, а дальше уже идут территории, не принадлежащие Империи. Раньше бандиты орудовали в этих краях, но теперь почти все они переместились вглубь пустыни Гоби. Они доставляют следующим через нее караванам немало хлопот. Поэтому нам, наемникам, есть где применить свои умения. В любом случае, эта дорога не безопасна. Должно быть, вам неизвестно, какие опасности вас могут поджидать в пустыне.

Выслушав его, Двэйн посмотрел на Джоанну, а затем искренне рассмеялся и сказал этому заботливому солдату:

— Благодарю Вас за то, что предупредили нас. Однако же, у нас есть одно важное дело, и мы непременно должны попасть в степи. Даже если там опасно, нам все равно придется собрать всю свою волю в кулак и пройти через все трудности.

Наемник довольно улыбнулся.

— Думается мне, что вы очень хорошие люди… Я предлагаю вам следующее. Хотя я не имею права брать на себя инициативу, но в пути глава гильдии обычно прислушивается к моим советам. Наш обоз тоже следует в степи, и если вы не откажетесь, то завтра утром я могу посоветоваться с главой, и вы сможете следовать до места вместе с нами. Думаю, в дороге наша защита вам очень пригодится.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 414.2. Лисы пустыни (часть 2)**

Идея была действительно неплохая. Посмотрев на Джоанну и убедившись, что она не возражает, Двэйн поблагодарил главу наемников и согласился.

Затем они друг другу сообщили свое имя и фамилию. Глава наемников представился как начальник отряда под названием «Лисы пустыни». Это произвело на Двэйна некоторое впечатление, ведь это был один из самых известных отрядов наемников, зарегистрированных в северо-западных землях, и пользовавшихся хорошей репутацией. Мужчину звали Туо Я, и он был рыцарем третьего уровня.

Что касается Двэйна, то он представился как Гарри Потер — именем, которым он неоднократно пользовался, чтобы скрыть свое истинное положение.

Туо Я был очень дружелюбным человеком, он любезно предоставил Двэйну одну из палаток в лагере и пожелал приятного отдыха.

Поначалу Джоанна чувствовала себя несколько неловко при мысли о том, что ей придется ночевать с магом в одном шатре, но с другой стороны, за эти два дня, проведенные в пути, они уже и обнимались, и тащили друг друга на спине. Она даже уже говорила ему те вещи, которые в обычное время говорить было бы неприлично. Чего уж теперь стесняться?

В то время, как они готовились ко сну, подчиненный Туо Я не выдержал и с любопытством спросил:

— Командир, ведь это всего лишь два одиноких путника, зачем нам тратить на них свои силы?

Туо Я усмехнулся.

— Вот дурень! Я объездил материк вдоль и поперек и каких только людей не видывал! Это определенно не обычные путешественники, в особенности этот молодой человек. С виду он кажется просто вежливым и культурным, но по его манере держаться ясно видно, что он не простолюдин, а какой-то очень уважаемый господин. Шанс выслужиться перед почтенными лицами выпадет не так уж часто. Разве плохо, пользуясь случаем, завязать с ним хорошую дружбу? К тому же, это не требует от нас каких-то особых усилий, всего лишь в дороге присматривать за ними. Пойди предупреди наших ребят, чтобы были повежливей с ними. Не стоит лишний раз доставлять им неприятности.

С рассветом глава гильдии узнал о присоединении к ним двух путников, но не придал этому особого значения. В постоянном движении караванов за пределы Империи и обратно такое событие было делом совершенно обычным. Посмотрев на Двэйна и Джоанну и убедившись, что они всего лишь одинокие мужчина и женщина, непохожие на отъявленных негодяев, он сразу же согласился. Взгляд его невольно чуть задержался на красивой молодой девушке.

Законы на территориях, принадлежащих Герцогу Тюльпану, очень строгие. Никто из тех, кто из года в год ездит в северо-западных землях Империи, не смеет их нарушать.

На второй день после того, как Двэйн и Джоанна присоединились к купеческому обозу, Лосюэ по-прежнему не появлялся в их поле зрения. Маг уже потихоньку начал успокаиваться. Должно быть, этот мерзавец еще не обнаружил их и сейчас наверняка ищет их где-нибудь за тысячу ли отсюда.

Двэйн не чувствовал гнета магических сил Короля Эльфа, а потому на душе его день ото дня становилось спокойнее.

В этот день после полудня они наконец вышли из Северо-западного коридора. Обоз неожиданно остановился. Торговцы и сопровождающие их люди сбросили теплые шубы и переоделись в легкие одежды.

Двэйн в недоумении смотрел на их поведение. Однако вскоре к нему подошел командир Туо Я и объяснил:

— Вы, должно быть, в этих краях оказались впервые, верно? Погода в провинции Деса почти всегда очень холодная, но стоит только пройти через коридор, как через сто ли вы почувствуете, что в этих краях намного теплее. Впереди располагается пустыня Гоби и в меховом пальто там вам будет ужасно жарко.

Обладая опытом предыдущих веков, Двэйн тут же понял, о чем он говорит.

Горный хребет Цилимало служит естественным барьером, не пропускающим холодные воздушные массы, движущиеся с востока. Эти потоки, несущие с собой обильные осадки, не могут пересечь горы, а потому на западных их склонах сезон дождей очень короткий, и с течением времени под знойными палящими лучами солнца здесь образовалась огромная пустыня.

Оказывается, следовать с группой торговцев не только безопасно, но и познавательно.

Сейчас Двэйн и Джоанна все еще опасались использовать магию, а впереди были территории, которые они совсем не знали. Если бы они отправились одни, то непременно столкнулись со множеством трудностей, а у купцов из этой гильдии был многолетний опыт передвижения по здешним бескрайним просторам, и они отлично ориентировались на местности: знали все дороги, где можно достать питьевую воду, где находятся оазисы, где лучше остановиться на ночлег.

За несколько дней, которые путники провели вместе с обозом, с ними не случилось никаких неожиданностей.

Единственной мелочью было то, что командир Туо Я под любым предлогом старался держаться к ним как можно ближе. Двэйн не раз замечал на себе его пристальный взор. Этот алчный рыцарь, изъездивший материк вдоль и поперек, неоднократно пытался выведать у мага его настоящее положение, но каждый раз Двэйн отвечал как можно более туманно, что еще больше убеждало командира в его знатности.

К тому же, Двэйн сам в дороге проявил щедрость и дал Туо Я сто золотых монет в качестве «платы за охрану», за что командир наемников был ему очень признателен.

На самом деле жизнь наемных солдат была не такой уж вольготной. Даже отряд такого ранга, как «Лисы пустыни», за один переход с караваном зарабатывал чуть больше ста золотых монет, то есть каждый из членов отряда зарабатывал всего лишь около десяти монет. Кроме того, во время особо трудных переходах им приходилось несладко, если на пути встречались бандиты, то они вынуждены были рисковать своими жизнями, чтобы защитить обоз.

Двэйн прекрасно понимал, почему Туо Я так усердно добивается его расположения, поэтому маг не преминул воспользоваться случаем намекнуть ему, что он принадлежит к клану Тюльпанов и в этот раз едет на северо-запад по долгу службы. Это заставило командира относиться к Двэйну с еще большим почтением. В конце концов, наемники вынуждены были влачить свое существование подобно самым низшим слоям общества, и они понимали, что если им удастся заручиться поддержкой кого-нибудь из правящего клана, то в будущем они могли получить с этого большую выгоду.

Всем был известен пример корпуса «Снежных волков», которые добились расположения у членов клана Тюльпанов и теперь стали одним из самых престижных наемных войск на материке, зарабатывая при этом огромные суммы.

Днем в пустыне было очень жарко, но вечером становилось прохладно. В эти несколько дней они от рассвета до заката безостановочно следовали по маршруту. Хотя все были закутаны в арафатки, но постоянно дул сильный ветер, и Двэйн ощущал себя крайне скверно. Он постоянно дергался, чтобы стряхнуть с себя налетевший песок.

Джоанне, чистюле от природы, приходилось еще более несладко. Однако после дня, проведенного с Двэйном в болоте, небольшие песчаные бури казались ей всего лишь мелкой неприятностью. Удивительно, но в дороге она ни разу ни на что не пожаловалась, наоборот, сидя верхом на верблюде, она довольно улыбалась, и все ей казалось новым и необычным.

На пятый день перехода через пустыню Двэйн отчетливо ощутил, что торговцы были несколько более напряжены, чем обычно. Вечером, когда они остановились на ночлег, и количество людей, стерегущих лагерь, удвоилось.

Даже жизнерадостный Туо Я теперь улыбался намного меньше. Он как будто насторожился в ожидании чего-то и даже лично возглавил ночной патруль. Двэйну удалось выяснить, что в пустыне орудует большая банда разбойников, которая периодически нападает на караваны и самым жестоким образом их грабит. Сейчас их обоз как раз следовал через этот опасный участок пустыни, поэтому нужно было быть более бдительными.

В этот день обоз согласно плану благополучно добрался до оазиса, где он обычно делал большой привал. Торговцы разбили палатка и принялись поить верблюдов и лошадей. По всему периметру лагеря была тут же выставлена охрана.

Двэйна и Джоанну это совершенно не беспокоило. Однако командир Туо Я вечером предупредил мага:

— Говорят, несколько месяцев назад на остановившийся здесь караван ночью неожиданно напали бандиты, поэтому теперь нужно быть начеку. Если заметите что-то подозрительное, ни в коем случае не паникуйте, мы обеспечим вам безопасность.

Командир даже специально послал двух подчиненных охранять палатку Двэйна.

Это его обращение от души позабавило мага. Конечно, он был очень благодарен Туо Я за столь трепетную заботу, но откровенно говоря ни он, ни Джоанна в ней не нуждались.

Даже если нельзя использовать магию, то Двэйна все равно никак нельзя было назвать беспомощным. Он много лет упорно изучал боевые искусства и вполне мог применять их на практике. И хотя он выучил не так много техник, но хорошо усвоил основные приемы Звездной Доу Ци и искусства ниндзя с Большой Снежной горы, поэтому кучка бандитов не представляла для него никакой опасности.

Джоанна тем более не беспокоилась. Все-таки она — рыцарь восьмого уровня! Каких только противников она не встречала на своем пути!

В полночь Двэйн, погрузившийся в раздумья, неожиданно вздрогнул и открыл глаза. Одновременно Джоанна вскочила со своего места. Они коротко переглянулись, и маг прошептал:

— Восток и север. С двух сторон.

В конце концов, они были магами и, даже не используя магию, могли полагаться на свои мощные душевные силы и острое чутье, которое намного превосходило чутье обычного человека.

В тот же миг они оба почувствовали, что под покровом ночи к стоянке обоза приближаются два конных отряда — один едет с востока, другой — с севера. Двэйн прислушался, а затем уверенно сказал:

— Их определенно не меньше двухсот.

Джоанна улыбнулась. Перед лицом Лосюэ она изо всех сил сдерживала ярость, закипающую в ее душе, а теперь, если эти бандиты встанут у нее на пути, она готова была устроить массовую резню!

Отвернув занавеску палатки, Двэйн и Джоанна осторожно выбрались наружу, и тут же из темноты до них смутно донесся предупредительный клич ночных дозорных:

— К нам приближается конный отряд!

Затем Двэйн услышал звук натянутой тетивы и чей-то дикий вопль. Это был лучник из наемников, который наблюдал за лагерем с высоты. Он с громким криком упал на землю. В его груди торчала стрела, из раны стала медленно сочиться алая кровь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 415.1. Ночной налёт (часть 1)**

Наемники все как один переполошились и пришли в боевую готовность. Наиболее подготовленные из воинов встали в оборону, чтобы защитить своего нанимателя.

Внезапно раздался свист. Всякий знает, что любой звук в ночной мгле кажется страшнее и ужаснее в несколько раз, а посему провоцирует крики «Все к оружию!» и «Подъём! Тревога!» «Не суетиться! Собрать всех вместе!»

Люди, составлявшие основную массу путников в караване, были опытными путешественниками, а потому знали, что стоит предпринимать в столь нелёгких ситуациях. С самого начала остановки каравана в этом оазисе они вели себя крайне осторожно и внимательно, не спуская глазу со своих лошадей и верблюдов, которых насчитывалось по сотне голов. Караван вёз больше сотни сундуков, составлявших единый обоз, окруженный наёмниками и наиболее крепкими вьючными животными. Таким образом, никто не мог внедриться в караван или атаковать путников незамеченным.

И в этот самый момент издалека послышался топот конских копыт. Все переполошились, готовясь к налёту пустынных разбойников. Караван замедлил ход, верблюды сомкнули цепь, всадники выехали в первый ряд, готовясь к отражению атаки. Все знали, что пустынные разбойники были яростными и отважными воинами, и всякая стычка с ними сулила беду. В ночной темноте вспыхнул факел. Двэйн заметил два конных отряда разбойников, стремительно наступавших с севера и востока одновременно и окружавшие караван. Разбойники молниеносно перестроились в кольцо. Кольцо было очень плотным и сплоченным. Двэйн был крайне озадачен, ведь обстановка была напряженной.

Внезапно до Двэйна донёсся чей-то голос:

— Братцы, к оружию, стену щитов, немедленно все в защиту! Все, кто безоружен – назад!

Стоило голосу оборваться, как тишину заполнило мычание верблюдов. Внезапно воздух рассекли стрелы и поднялись крики боли и ужаса. Хотя наёмники и были достаточно хорошо подготовленными воинами и вовремя закрылись щитами, но стрелы поразили не успевших скрыться за заслоном путников. Разбойники не стали переходить в стремительную кавалерийскую атаку. Выпустив ещё стрел, они отступили, готовясь к новому налёту.

В караване стала преобладать паника. Даже Тхо-я был в явном замешательстве, ведь отряд разбойников явно насчитывал не меньше пятисот лошадей. Пятьсот озверевших разбойников! Для пустынного отряда это подозрительно много. Ведь караван насчитывал от силы триста путников, да ещё Тхо-я и его пятьдесят отборных гвардейцев. Конечно, среди рядовых путников в караване были и бывшие воины, но едва ли они были готовы мгновенно сразиться с превосходящими силами пустынных разбойников, которые с малых лет не выпускали ятагана из рук. Свет разбойничьих факелов вновь озарил перепуганные лица.

— Черт возьми! Ну какого черта это происходит с нами! Мы ведь всего-лишь обычный караван, каких много, как мы привлекли столько разбойников? — Тхо-я отчаянно бранился.

Разбойники подготовились к атаке. Караван превратился в кольцо обороны. Разбойники не решались совершить лобовую атаку, ведь не хотели нести больших потерь. На караван обрушились ещё два лучных залпа, после чего издалека стало доноситься ржание готовых к бою боевых коней.

Тхо-я подался на первую линию обороны и увидел несколько сотен разбойников, скачущих по направлению к каравану, держа сабли наготове. Свет сабель попадал в глаза и ненадолго ослеплял.

— Внимание всем! Немедленно распахивайте сундуки! Поговорим с их предводителем! Попробуем сохранить наши жизни в обмен на богатства!

Голоса бандитов уже были слышны вдалеке. Тхо-я встал и направился навстречу противнику. Он держал руки поднятыми, на лбу выступал пот.

— Кто вы? Представьтесь! Я — Лис пустыни Тхо-я! Пожалуйста, назовите себя!ъ

Издалека донёсся чей-то голос:

— Тхо-я? Хахаха! Неужели те самые нахваленные наёмники? Что ж, сынок, подойди-ка сюда, нам нужны лишь деньги, ваши жизни нам не нужны!

Тхо-я несколько приободрился:

— Вы — отряд красной змеи? Мы, лисы пустыни, водили дружбу с вашим предводителем, господином пустынным волком!

Красная змея была самым сильным и влиятельным обществом пустынных разбойников в округе, а Пустынный Волк был их предводителем. Все боялись Красную Змею, не зная, что можно ждать от этих отчаянных разбойников пустыни.

Поначалу Тхо-я надеялся наладить торговлю со своим неожиданным врагом. В конце концов, силой ему было явно не победить. Да и путь впереди не близок, необходимо как-то сбросить этот хвост преследователей. Иначе крови будет слишком много. Если наёмники погибнут сейчас, то даже выжившие путники не окончат свой маршрут, ведь и полгода не протянут в пустыне. Да и основным принципом любых стычек в пустыне было для начала поторговаться. Если удавалось договориться, налётчики брали своеобразную дань, после чего уходили восвояси. К тому же, знаменитое наёмное войско тоже внушало бандитам определенные опасения. Посовещавшись, часть войска и вправду стала мало-помалу отступать. В конце концов, никто не хочет умирать. Но на этот раз, увы, Тхо-я допустил просчет, ведь никакой Красной Змеи уже не существовало.

— Пустынный Волк уже давно простился с буйной головой, а ты, Тхо-я, зря на что-то надеешься. Лучше выведи людей сюда и отдай нам все, что у тебя есть!

— Не Красная Змея? Но как же так? — недоумевал Тхо-я.

Неужели в пустыне появился новый сильнейший клан разбойников? Да ещё и потеснивший старых гегемонов? Наблюдая за силой противника, готового в один момент выставить пол тысячи ратников, Тхо-я абсолютно не мог понять, откуда в пустыне такая грозная шайка? Тхо-я ненадолго остолбенел. Со стороны разбойников донёсся раздраженный крик «Тхо-я! Хочешь ты жить или нет? Хватит стоять как истукан! Сегодня нам нужны лишь богатства, вы, как и снежные волки, мне в подметки не годитесь, поэтому я дарую вам жизнь!» Главарь подал знак, и сотни всадников начали гарцевать и готовиться к возможной атаке.

Кто-то кричал, громко рассекая воздух ятаганом

— Да, довольно трепаться, покончим с ними, если не сдадутся сами! Перебьем мужиков, а баб оставим! — Тхо-я тяжело вздохнул, ведь его хлебом была охрана каравана, и тут к нему пришло понимание, что ему, возможно, предстоит пожертвовать жизнью.

Он приготовился отдать подчиненным приказ биться до последнего. Внезапно откуда-то сзади послышался чей-то высокий и звонкий голос:

— Кто сказал, истребить мужчин и оставить женщин?

Чей-то светлый и яркий силуэт возник возле Тхо-я, и это произошло столь быстро, что Тхо-я, воин третьего уровня, совершенно не заметил, что вообще произошло. Светящийся силуэт ворвался в строй разбойников, которые также не ожидали столь внезапной атаки. Раздался крик ужаса, брызнула кровь, и один из разбойников, сбитый с лошади, взлетел высоко вверх. Разбойник упал на землю, извергая кровь изо рта, после чего мгновенно умер. Джоанна оказалась прямо в центре строя разбойников, сжимая в руках саблю.

Когда, наконец, разбойники сориентировались и заметили её, раздался яростный крик:

— Убить! Убить её!

Пара десятков конников сблизились с Джоанной. Джоанна выдохнула холодный воздух, холодно сверкнув глазами!

Раздался слабый звук, напоминающий перезвон. Подскочившие к Джоанне разбойники взлетели кверху, затем с грохотом падали на землю, истекая кровью и скоропостижно умирая.

Толпа разбойников была ошеломлена! Многие начали браниться между собой. Вставшая у них на пути девушка оказалась не так проста, как могло показаться на первый взгляд, убив около двадцати человек за несколько минут. Разбойники были в ступоре, главарь вымолвил:

— Не важно, сколько нас, она-то одна! Атакуйте её все вместе!

Рой яростных пустынных разбойников ринулся в атаку.

— Сами себе ищете погибель, — изрекла Джоанна.

Эти заблудшие души, преследуемые Ло-сюэ, показывали все более и более удивительные вещи. Когда Двэйн впервые встретил Джоанну, она столь же яростно защищала Императорский госпиталь от разбойников. Теперь же бандиты смыкали кольцо вокруг Джоанны, на лице которой застыла холодная усмешка, скрывающая страх.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 415.2. Ночной налёт (часть 2)**

Стоящий в центре обороняющегося обоза Тхо-я выпучил глаза и изумился увиденному. Ему и в голову не могло прийти, что на протяжении всех этих дней следования каравана прямо под боком у Тхо-я была столь необычная и миловидная особа, оказавшаяся такой искусной убийцей. Дойдя до этой необычной мысли, опытнейший наемник Тхо-я буквально отвесил себе пощечину за свою слепость и недальновидность.

— Раз уж смог проследить за Гарри Поттером, но ведь у него была такая инфраструктура и сопровождение, но как эти двое одиноких странников вообще влились в караван, черт возьми?

В метающемся взгляде Тхо-я была лишь Джоанна, яростно оборонявшаяся от разбойников. Её тело внезапно источило множество лучей света, что говорило о её принадлежности к воинам высших уровней. Затем Тхо-я услышал оглушительный взрыв, когда ослепительно яркие лучи разошлись от Джоанны во все стороны, пронзая окруживших её разбойников.

Оставшиеся разбойники в страхе бежали во все стороны. Оглушительной силы взрыв вновь прогремел в гуще разбойничьего войска, раскидывая лошадей и людей во все стороны и превращая все живое в кровавый фарш. Через несколько минут на месте недавнего побоища виднелась лишь Джоанна. Повсюду сновали лошади без всадников и перепуганные спешенные разбойники. При всей их наглости и злости Паладин восьмого уровня был этим ребятам не по зубам. Лицо главаря было мертвенно бледным. Он взглянул на Джоанну, затем вновь на своих воинов. Собрав всю волю в кулак, он выхватил ятаган и понесся на врага, ведь достойный главарь всегда должен быть примером для своих подчиненных.

Джоанна, глядя на этого отчаянного парня, показала холодную усмешку, но была неподвижна, ожидая наскока…

\*вжух!\*

Лезвие ятагана свистнуло возле Джоанны. Но, на удивление главного разбойника, Джоанна стояла на месте, будто лезвие прошло сквозь неё. Внезапно разбойник почувствовал резкий укол в центре груди, после чего во рту появился запах крови. Джоанна же взлетела куда-то вверх и была уже далеко. Джоанна мощным ударом сбросила разбойника с лошади, пока тот был еще жив, затем наступила ему на грудь и громко прокричала «Ну, кто следующий?»

Глядя на эту мразь, жестоко убившую кучу славных парней, не обронив и волоса с головы, было очевидно, что никто больше не осмелиться атаковать её. Караван ликовал, глядя, как пустынные разбойники окончательно ретировались, оседлав своих верных коней. Разбойники бежали во все стороны, казалось, позабыв друг о друге. Тхо-я, наконец, удостоился возможности переговорить с Джоанной. При встрече он демонстрировал все правила рыцарского этикета.

— Почтенная миледи, нет… дама-рыцарь! Простите мне события последних дней!

Джоанна не стала вступать в беседу, лишь кивнула головой. Забрав с собой пленного главаря разбойников, она отвернулась и ушла восвояси. Представ перед Двэйном, главарь не на редкость изумился, прижатый к земле Джоанной. Осознавая, чем закончился его рейд, предводитель разбойников был мрачен в лице.

— Не обольщайтесь, скоро явиться наш верховный предводитель и убьет вас!

Двэйн рассмеялся.

— МММ?

Двэйн присел на колено, глядя разбойнику в глаза:

— Ты, друг мой, понимаешь, что попал в плен. Если хочешь смягчить свою долю, говори, что знаешь! Что вам нужно от столь маленького каравана?

Двэйн тоже был в замешательстве. Он знал, что в пустыне полно всевозможного отребья, но этот караван обладал лишь сотней лошадей, и не должен был привлечь столько бандитов сразу. Случай крайне странный. Но разбойник упрямился.

— Подождите пару дней, и наш предводитель расправиться с вами, не обольщайтесь своей боевой магией, против нашего предводителя она бессильна!

Двэйн не хотел тратить время на пустые разговоры, поэтому он решил отдать его Лисам Пустыни. Однако теперь весь караван знал о Двэйне и Джоанне. Все смотрели на них со страхом и подозрением. На самом же деле, Джоанна никого не убивала собственноручно, большинство разбойников в действительности отделались глубокими порезами рук и ног.

Караванщик подбежал к Двэйну, выражая множественные благодарности. Двэйну, как и Джоанне, не хотелось вступать в разговоры, казалось, Двэйн был крайне раздражен, уходя в палатку. Двэйн и Джоанна долго совещались в палатке, готовясь покинуть этот караван. Услышав издалека благодарственные выкрики Тхо-я:

— Здравствуйте, я-Тхо-я, а это двое моих советников, пришедших со мной дабы обсудить с вами кое-что…

На самом деле, эти наемники показались Двэйну не такими уж плохими ребятами. Двэйн питал симпатию к наёмным войскам, ведь он до сих пор помнил впечатления от встречи с Пустынным Волком и его отважными ребятами.

— Войдите.

Двэйн улыбнулся входящему в палатку Тхо-я. Но Двэйн мгновенно преградил ему путь.

— Господин Тхо-я, давайте начистоту, с какой целью вы ищите встречи?

Видя нерешительность Тхо-я, Двэйн заметил в его глазах сосредоточенность. По всей видимости, наемник полагал, что встретил какого-то невообразимо могущественного человека. Двэйн улыбнулся:

— Господин Тхо-я, огромное вам спасибо, я очень ценю ваше внимание! Если нужна будет помощь, я непременно помогу!

Наконец, Тхо-я перевел дух, оглянулся назад и скомандовал советникам ждать снаружи и никого не подпускать к шатру Двэйна. Видя серьезность Тхо-я, Двэйн тоже несколько оживился.

— Господин Гарри-Поттер, — пробормотал Тхо-я, вздохнув. — Мы с помощниками только что допросили нескольких пленных разбойников, затем произошел весьма странный инцидент… проведя короткий допрос, мы поинтересовались о том, выходцами из какой области являются наши гости, и ответ нас поразил, ведь они были выходцами из «других» войск откуда-то с востока. А несколько месяцев назад в пустыне объявился могущественный разбойник. Поговаривают, что он знаток магии. Он подчинил все пустынные шайки и два месяца бороздит эту пустыню. Даже «Красная Змея», которых я до этого боялся, теперь под их ногами. Они вырезали всех влиятельных разбойников в округе и собрали войско в три тысячи человек. Говорят, эти разбойники водят дружбу со степными племенами». «Ах, неужели это то, о чем я думаю?

Двэйн нахмурился, но три тысячи разбойников не выходили у него из головы. Пустыня не была землей Двэйна, Двэйн мало чего знал о здешней жизни. Тхо-я заметил равнодушный взгляд Двэйна, и высказал второе важное замечание:

— Еще одна странность, которую я выведал от разбойников… состоит в том, что столь маленький караван с таким мелким и бедным грузом подвергся атаке такого войска.

— Неплохо, друг мой! Это очень подозрительный момент.

Двэйн одобрительно кивал головой.

— По словам пленных, их задачей был не только грабеж, но и выследить и захватить лидера этого каравана, захватить письмо, что он держит при себе. А еще, все это напоминает…

Двэйн доброжелательно рассмеялся:

— Господин Тхо-я, довольно размышлений, оставьте нас.

Тхо-я все же промолвил:

— Возможно, дело в Герцоге Тюльпане! Возможно, кто-то сильно ненавидит Герцога Тюльпана и жаждет расправы над ним!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 416. Я еще доберусь до тебя, Двэйн**

Двэйн продолжительное время всматривался в главного караванщика. Улыбаясь и кивая головой, он подошел к караванщику и дружески похлопал того по плечу, сказав:

— Спасибо Вам! Можете поверить мне, ваши старания будут щедро вознаграждены! Ведь благодаря Вам укрепились границы Империи!

Затем Двэйн продолжил:

— Не волнуйтесь, разобраться с разбойниками я вам помогу, просто ведите свой караван дальше… однако, раз уж ваши карты раскрыты, то пытаться создать видимость усиления вашего каравана отныне не имеет смысла. Я советую вам оставить ваш обоз, оставленные вами товары никому не понадобятся, но вы же сможете двинуться дальше на лошадях и доставите донесение гораздо раньше, и завершите свою миссию!

Закончив свой монолог, Двэйн вместе с Джоанной прошел в шатер. Глава каравана доставил свой обоз прямо к воротам, как того и хотел Двэйн, чтобы ненароком не рассекретить Двэйна, караванщик не стал проводить никаких церемоний. Двэйн снова подозвал дежурившего снаружи Тхо-я для разговора. С крайне серьезным и озадаченным лицом Двэйн сказал:

— Господин Тхо-я, не готовы ли вы оказать роду Герцога Тюльпана еще одну небольшую помощь?

Тхо-я обрадовался, ведь для его небольшого отряда покровительство Герцога Тюльпана, одного из влиятельнейших людей Северо-запада, представлялось просто отличным сценарием. Поэтому он мгновенно ответил:

— Конечно, с радостью!

Двэйн одобрительно кивнул и продолжил:

— Господин Тхо-я, чтож, я возложу на вас одно дельце, если вы сможете выполнить его в лучшем виде, то после того, как управитесь, можете наведаться в Лоулань в мою резиденцию, и найти Филиппа, вы ведь знаете, кто такой Филипп?

Тхо-я не сдержался и прошептал:

— Филипп… доверенные человек Герцога Тюльпана, комендант Лоуланьского гарнизона, известнейший человек в Северо-западных землях, как же не знать?

Затем Тхо-я улыбнулся и добавил:

— Конечно же, знаю!

Двэйн слабо улыбнулся:

— Вашей задачей будет выбрать несколько сильнейших воинов и, оставив караван, как можно быстрее достичь того места, куда наш караван в данный момент направляется, если же вдруг вы столкнетесь с опасностями, главное – чтобы остался в живых глава каравана, все ясно?

Тхо-я кивнул, но вновь спросил:

— Но этот караван…

— Об этом вам не стоит беспокоиться, вам стоит лишь охранять караванщика. Если вы с успехом выполните мое задание, то я обещаю вам вечное расположение рода Герцога Тюльпана, более того, на Северо-западе ваш отряд будет пользоваться тем же положением, что и Снежные Волки!

Тхо-я удивленно слушал, раскрыв рот.

— Такое же положение, что и у Снежных Волков! Да еще и дружба с Герцогом тюльпаном. Чтож, Лис Пустыни может стать одним из лучших отрядов наемников на Северо-западе.

Наблюдая, как мечтательно обдумывает всё происходящее Тхо-я, Двэйн добавил:

— Это задание секретное, не вздумайте распространяться об этом! Сегодняшним вечером немедля выдвигайтесь вместе с караванщиком!

Тхо-я был очень взволнован, кивнув головой, он молча удалился. Вскоре Тхо-я отобрал двадцать наиболее подготовленных и доверенных воинов. Вскоре, отряд Тхо-я вместе с караванщиком отделились от обоза под покровом ночи, оставив с обозом тридцать человек. И тут Двэйн с замиранием сердца вспомнил об одном новом плане. До того, как созвать созвать оставшихся наемников, Двэйн достал из-за пазухи тридцать разных самоцветов и раздал каждому из наемников, после чего, собрав всех вместе, объявил:

— Господа, ваше задание по охране каравана отныне выполнено, ваше вознаграждение я вам только что вручил, а также выдал остальное господину Тхо-я. Аметисты – всего лишь премия к вашему жалованию, но отныне я поручу вам новое задание!

В этот самый момент Двэйн несколько лицемерно улыбнулся:

— Отныне все, кто получил от меня самоцвет, я приказываю выбрать одну из сторон, затем, накормив и напоив коня, выдвинуться в этом направлении. Я бы хотел, чтобы стороны не совпадали. Вы должны двигаться в этом направлении не менее двух дней, затем можете вернуться домой, ведь ваше задание будет выполнено! После того, как все закончите, можете явиться в Лоулань и получить сто монет золотом каждый!

Речь Двэйна вызвала бурную реакцию среди наемников, Двэйн продолжил:

— Я понимаю, в пустыне в одиночку непросто продержаться два дня, но я верю, что вы опытные ребята и прошли эту пустыню уже не раз и не два! Если же вдруг кто-то не намерен выполнять этот приказ, можете сказать об этом прямо сейчас, если же кто-то свернет с дороги где-то в пустыне и не пройдет установленного маршрута, не вините меня, если вы вдруг заблудитесь и умрете!

Толпа наемников разразилась громким смехом, кто-то вскрикнул:

— Господин, мы все здесь опытные солдаты, для иноземцев эта пустыня и вправду опасна, но мы исходили ее вдоль и поперек! Даже с закрытыми глазами мы не собьемся с дороги в этих местах!

— Да!

— Точно!

— Да для нас сдохнуть в этой пустыне, заблудившись – просто позор!

Стоящая подле Двэйна Джоанна, наблюдая за происходящим, поняла, что на этот раз замыслил Двэйн. Двэйн оглянулся и через плечо подмигнул Джоанне:

— Боюсь, они очень скоро поймут наш замысел. Но, во всяком случае, пока они ничего не узнают и будут бродить вокруг да около, мы сможем бежать.

Вскоре наемники и вправду решили, что предложение Двэйна крайне выгодно для них. Оседлав лошадей, они спешно покинули караван и разъехались в разных направлениях. Когда всё наёмное войско разъехалось, караванщик, увидев это, тоже сбежал. Оставшимся в обозе людям сообщили:

— Приказ Господина Гарри Поттера, отныне следовать его примеру и бежать.

Следовавшие с обозом люди не выказали доверия, но и спорить не собирались, ведь покинувшие караван воины не возвращались, а значит безопасность каравана отныне была под вопросом. А что насчет этой девушки в белых одеждах? Если она будет вблизи нас, не настигнут ли нас вскоре разбойники пустынь? Когда все остальные люди дружно ретировались, Двэйн стал негласным предводителем этого каравана. Первым его приказом для оставшихся людей было продолжить отдых. Что же касалось разбойников, Двэйн обещал быть к ним беспощадным! Двэйн намеревался изловить каждого разбойника пустыни. Однако пламенные речи Двэйна о расправе над разбойниками вызвали еще большее недоверие у людей каравана. Вечером, Двэйн и Джоанна развели костер вдали от всех остальных людей и стали обсуждать свои дальнейшие действия.

— Когда ночью разбойники снова атакуют, когда они решат атаковать?

Джоанна засмеялась. Двэйн тоже усмехнулся, откинулся на спину, и, взявшись за голову руками, сказал:

— Вот я не заметил, а ведь целый табун разбойничьих лошадей, который наводит страх на этих людей – сборище совершенно не организованных болванов. Что ж, стоит признать, что их предводитель все же довольно силен… предводитель пустынных бандитов… насколько опасным он может быть? Впрочем, надеюсь, они скоро придут. Прикончим этого парня и с утра пораньше двинемся в путь. Двэйн, как и Джоанна, был спокоен. Нет ну правда. Какой-то там крутой предводитель разбойников, ну правда? Сила паладина восьмого уровня Джоанны и Герцога Тюльпана не оставляла причин беспокоиться. Казалось бы, непобедимое сочетание сил. Ну куда нам годиться какой-то там разбойник? Двэйн совершенно не собирался смотреть на ситуацию серьезным взглядом. «Сейчас я еще больше заинтригован, просто этот парень… не знаю, заметил ли он те заклинания, что мы оставили… и как они ему понравятся… хахахахаха!!!

Двэйн смеялся громко и заливисто, Джоанна лежала подле него и молчала, глядя на небо. Два человека. Одни. Под ночным пустынным небом.

— В эту ясную ночь яркие звезды, застилавшие небо, внезапно будто бы обиделись на этот грешный мир… — усмехнувшись, сказал Двэйн.

Джоанна подползла поближе к своему спутнику и мягко прошептала:

— Послушай, да забудь ты об этом парне, Двэйн… я думаю, что так…

Джоанна явно колебалась. Набравшись смелости, она сказала:

— Только бы лежать вот так с тобой вместе, просто лежать и всё, и плевать на всю эту погоню и желание всех вокруг убить нас!

Договорив, Джоанна слегка заикнулась, все же сильно нервничая. Хотя Двэйн и не ответил на её фразу, но эта ситуация с красивым звездным небом и не менее красивой девушкой, изливающей тебе душу… боюсь, вряд ли нашелся бы мужчина, не оставшийся тронутым. Во всяком случае, Двэйн уже почувствовал, что его первоначальные попытки сопротивляться Джоанне становятся все более и более тщетными. Он понял, что любовь начинает жечь его сердце, ведь она уже летала в воздухе. Неизвестно, сколько времени прошло в этом обоюдном молчании, когда из темноты раздался душераздирающий звук. Этот звук заполнил всё пространство вокруг. Он был полон ненависти и злобы!

— Эх, а я-то думал, кто испортил мой шикарный план! Конечно, это был ты!

Постепенно темный силуэт стал показываться из тьмы. Но его движения были резкими и агрессивными! Даже Двэйн и Джоанна при всей их силе поначалу опешили и абсолютно не знали, что им делать!! А Двэйн, услышав этот ужасный голос, почувствовал себя нехорошо.

— Черт! Господи! Неужто я напоролся? Какой-то разбойничий атаман и только, с чего вдруг от него столько бед?

Двэйн, несмотря ни на что, выглядел весьма спокойным, внезапно вскочил, побледнел и стал всматриваться в пришельца из темноты. Джоанну тоже стал охватывать страх. Когда пришелец стал показываться из темноты, стало видно, что его рост совсем не велик, а голос не так уж и страшен, но как этот парень смог напугать двух столь не похожих на трусливых овечек людей? Ночной гость уставился на Двэйна, на лице была злая улыбка.

— Давненько не виделись, герцог Тюльпан! Узнав, что здесь можно лично повстречаться с тобой, я был несказанно рад!

В голосе была злоба и ненависть. Двэйн лишь мог выдавить слабую улыбку, ведь он сам не знал, насколько неправдоподобно и несмело она выглядит. Сжав зубы, Двэйн сказал:

— Что ж, неплохо, давно не виделись, почтенный господин Ругаард, вернее, сейчас мне стоит звать вас Господин Кровавый!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 417. Схватка насмерть!**

Генерал Ругаард – а ведь отныне ему и вправду больше подошло бы звание кровопийца или типа того. Все его тело было закрыто черным плащем, который больше имел вид халата и плотно прилегал к телу своего владельца. Нижние полы одежды волочились по земле, когда тот стал постепенно приближаться. Люди всегда впадали в смятение и страх при виде этой черной зловещей фигуры. Глаза стоявшего перед Двэйном Ругаарда были полны злобы. Что-то похожее на сталь лезвия кинжала поблескивало в этих глазах, полных жажды крови.

Этот блеск сковал холодом сердце Двэйна. К Двэйну пришло понимание, что, как ни говори, но хотя тех, кто разбирается в людях, на материке ох, как немного, но этот кровавый убийца, стоящий перед Двэйном, явно ненавидел Двэйна больше, чем кого-либо ещё!

Если бы мы остались в руках эльфа, то, во всяком случае, этот Лосюэ надменен, да к тому же, в силу своего статуса и не менее надменной природы самих эльфов, к тому же, договорились мы довольно неплохо, выиграли время. Но вот, если же говорить об этом бывшем предводителе Северо-западной армии, то его натура была совершенно другой. Он был тверд, как камень, и абсолютно безжалостен. Он вполне спокойно пускал в ход все средства борьбы с врагом, да и не обладал эльфийскими манерами. Более того, он в теории вполне бы мог в прямом смысле этого слова сожрать своего противника, содрать с него кожу, обернуться в нее, как в одеяло, и сладко заснуть. Но в плену эльфа мы бы стали предметом всеобщих насмешек и издевательств.

Пока еще можно все исправить, хоть мы и в руках этого мерзавца. Двэйн, так или иначе, уже готовился к неминуемой смерти. В этот момент он был готов к любому решению.

— А все-таки, господин кровопийца, я никак не ожидал, что, покинув Империю, вы станете разбойничать в этих местах, — Кровопийца громко засмеялся.

Его глаза напоминали глаза змеи, готовящейся к нападению на жертву, уже попавшую в её ловушку.

— Двэйн, а ты нисколько не изменился… эх, что это ты там ищешь соей правой рукой, пытаешься нащупать свой магический лук и справиться со мной? Или же достать волшебную палочку темного мага?

Движение Двэйна и вправду оказалось разгадано, что напугало его еще больше. Ведь если он сейчас использует магию, Лосюэ найдёт его? Да и к тому, же смертельной схватки с этим парнем, невесть откуда взявшимся, теперь не избежать. Ругаард владел как техникой меча, так и магией, но злость и дерзость не раз подводили его и были слабым местом. Но это наблюдалось лишь во времена, когда Ругаард был совсем юн и учился в академии. Двэйн не знал, по силам ли ему превозмочь этого некогда ученика великой имперской академии.

Внимательно глядя на своего противника, Двэйн, вдохнув полной грудью, воскликнул:

— Ну, что ж, начнем!

Договорив, Двэйн молниеносно отпрыгнул назад. Джоанна вытащила из костра горящий сук и швырнула в Ругаарда, но безуспешно. Уровень боевой подготовки Двэйна и Ругаарда был равен. Однако Двэйн все же был в менее выгодном положении, ведь ему требовалось разорвать дистанцию и отступить, прежде чем проводить свою магическую атаку. Джоанна же, швырнув горящий сук в Ругаарда, фактически выиграла для Двэйна то время, которое требовалось для отступления. На самом деле, такой же план с резким разрывом дистанции и магической атакой Двэйн готовил и для Лосюэ на всякий случай, но теперь же искры от брошенного Джоанной сучка посыпались на плечи и шею Ругаарда, вследствие чего одежда кровавого убийцы загорелась. Джоанна, понимая, что за противник перед ними, вскочила и приготовилась к бою. Горящий Ругаард усмехнулся и посмотрел на Джоанну так, будто бы она ничего только что не сделала. По спине Джоанны прошел холодный пот. От страха ее волосы встали дыбом. Голос зазвучал в ее голове:

«Дорогуша, то, что ты видишь – не правда, всего лишь твое восприятие!»

Вслед за голосом пришла страшная боль в голове Джоанны. Кровавый указал пальцем на лопатку Джоанны, и тут раздался ужасный хруст. Кости Джоанны ломались одна за другой под незримым давлением.

\*Хрусть!\*

Голова Джоанны запрокинулась, изо рта брызнула кровь, девушка почувствовала, что жизненная сила покидает её. Хоть Джоанна и была миловидной девушкой, но под милым лицом всегда скрывалась неженская сила и храброе сердце.

Но сейчас она поняла, что остаться с эльфом – ещё куда ни шло, но этот парень – сама смерть! С трудом одолевая боль, она перевернулась и откатилась в сторону, едва поборов приступ боли, когда сломанная рука волочилась за телом.

Кровавый тоже был в немалой степени удивлен, видя боевой настрой и упорство Джоанны.

\*Бах!\*

И кровавый получил мощный магический удар в грудь, отлетев назад! Но удача Джоанны была недолгой, ведь вскоре она почувствовала руку кровавого на своем предплечье. Через силу она улыбнулась:

— Хмм… рыцарь восьмого уровня, хотела подранить меня? Ха!

Джоанна почувствовала, как сильная рука противника поднимает её над землёй. Предплечье продолжала сковывать боль. Раздался хруст, и Джоанна поняла, что судьба и этой её руки отнюдь не завидна. Кровавый с лёгкостью подбросил тело Джоанны в воздух, но та, взлетая, ударила Кровавого ногой прямо в лицо. Это была явно смертельная ошибка для Джоанны. Кровавый громко взвыл, затем схватил Джоанну за лодыжку, пальцы обхватили лодыжку и голень Джоанны. Раздался хруст. Джоанна не успела понять, что случилось на этот раз, ведь боли, как прежде, она не почувствовала, но её тело взлетело, а затем приземлилось на землю, и девушка увидела собственную ногу у себя перед лицом. Правая нога до колена отсутствовала поностью. Множество кровавых струек били из оторванной ноги.

— Больше нет у тебя ноги! — усмехнулся кровавый. — Магией льда и холода я разорву тебя на куски, даже самый искусный в мире лекарь не спасёт тебя!

Джоанна была тяжело ранена. Она задыхалась от боли, но все же сжала пальцы рук и направила силу на лежащий неподалеку тлеющий сук. Сук взлетел и направился к горлу Кровавого, но тот взмахнул рукой и отразил атаку. Рассмеявшись и подойдя к Джоанне, он оставил на её круглом лице кровавый след, будто проявляя уважение к достойному противнику. Джоанна была совсем без сил, но тут наконец-то дочитал свое заклинание Двэйн. Он держал в руке палочку из орехового дерева, внезапно из неё вырвалось яркое свечение. Свет озарил небо, будто праздничный фейерверк.

В последствии фейерверк превратился в дугу, которая, конечно же, выдавала местоположение Двэйна откуда угодно. Двэйн вложил всю свою силу в это заклинание. То самое чувство, когда вся магическая энергия покинула Двэйна, заставило Двэйна харкать кровью и в бессилии упасть на колени. За всю свою жизнь до этого момента он использовал этот приём лишь единожды, и этот раз был по счёту второй. Даже сам Гэндальф предупреждал Двэйна, что его магического опыта не пока не хватает, чтобы осуществлять подобного вида заклинания. Но, в то же время, это было сильнейшее из заклинаний Двэйна. Сейчас, находясь между жизнью и смертью, это единственное, что могло его спасти. Джоанна бессильно сидела на земле, кровь больше не струилась из культи, свернувшись. Все застыло, последняя капля крови, стекавшая из обрубка ноги, Кровавый в своей торжественной позе, даже отлетевший в сторону сучек.

Двэйн тоже весь разрядился. Но его спасал амулет пятицветного камня. Благодаря этому артефакту Двэйн не лишился всех сил и не превратился в высохшую мумию.

— Время… время… отступи… отступи назад! — воззвал Двэйн!

Пространство начало искажаться! Кровь Джоанны будто бы вновь стала живой и вновь потекла обратно в её ногу, сучек вновь отлетел по своей траектории обратно. И тут Двэйн сделал шаг вперёд! Держа волшебную палочку в одной руке, самое сильное заклинание Вивиан работало на отлично.

— Колесо времени и пространства! — это заклинание принадлежало лично Гэндальфу.

Заклинание называлось «Вызов стрелы Лохоу». Теперь каждое движение давалось Двэйну с трудом, казалось, он готов разорваться на части.

И вправду, когда Двэйн сделал первый шаг, рукав его одежды порвался в клочки, ведь первоначально заклинание колеса пространства и времени, заставившее реальность остановиться, не допускало, чтобы кто-либо нарушал всеобщее застывание. К тому же, заклинание принадлежало Гэндальфу, и Двэйн был попросту зелен ещё, чтобы использовать его. Но происходящее в тот самый момент давало понять, что Двэйн – воистину великий чародей, и даже на этот раз это заклинание оказалось ему под силу. Но все же есть определенная разница в работе заклинания колеса пространства и времени в тех случаях, когда его начал опытный маг, и когда его начал маг не опытный. В первом случае опытный маг может беспрепятственно перемещаться в пространстве, в то время как весь окружающий мир замирает.

Но когда заклинание в руках у неопытного мага, зачинщик замирает вместе с окружающим миром. Заклинание колеса пространства и времени лишило Двэйна энергии, но в то же время, поскольку Двэйн не был всецело знаком с законами магии пространства и времени, то на самого себя Двэйн также невольно навлёк действие заклинания. Будучи опутанным собственной же магией, Двэйн понимал, что каждое движение отныне будет для него неподъёмной ношей. Казалось, он перенапряжётся и погибнет прямо здесь. Разрыв рукава его одежды был вызван первым шагом Двэйна. Благо, магические практики Двэйна позволяли ему иметь высокий болевой порок и повышенную живучесть.

Полагаясь на свои силы, Двэйн совершал один тяжеленные шаг за другим, находясь в застывшем пространстве. В какой-то момент Двэйн почувствовал, что его плоть скоро начнёт слетать с рук. Это чувство заставило Двэйна вспомнить о разрыве на части, превращении в фарш. Лишь усилия воли помогали превозмогать мысли об ужасных страданиях. В конце концов, Двэйну удалось взять лук и прицелиться в Кровавого! На лице Кровавого застыла фраза: «Давай!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 418. Двэйнов триумф**

— Давай, ну же! — Двэйн только успел выкрикнуть эту фразу, как его палочка издала громкий и высокий звенящий звук.

Таящаяся запертая в палочке сила издавала этот пронзительный свист, напоминающий свист молниеносной горной реки.

\*Бах!\*

И ослепительно яркий луч света пронзил пространство, вырвавшись из палочки. Ударяя магическим разрядом по Двэйну и Джоанне, заставил их выругаться. Чудесный луч мелькнул возле оружия Двэйна, превратившись из луча в ослепительное облако. Застыв возле магического лука Двэйна, облако издало пронзительный грохот и устремилось по направлению к застывшей схватке. Казалось бы, облако плыло очень медленно, но увернуться от него было практически невозможно. Кровавый, застыв в позе скульптуры из музея, стоял неподвижно. Двэйново «Колесо пространства и времени», перейдя в окончательную фазу искажения реальности, вновь превратилось из облака в цепочку, растягиваясь в пространстве.

Волшебное заклинание в прямом смысле слова буквально превратилось в гигантский люсин, концами-утяжелителями которого служили гигантские магические шары. Мгновенно оружие достигло Кровавого. Но в последний момент стало видно, что последние сантиметры до врага оружие пролететь неспособно. Цепь ярко светилась и извивалась возле Кровавого, но не могла достать его. А ведь для Двэйна это было первое заклинание, в которое он вложил всю свою силу. Этот магический выстрел полностью опустошил Двэйна. Даже пятицветный камень в руке Двэйна, по всей видимости, уже израсходовал свой магический резерв. Двэйн знал, что в битве с таким противником это его последний шанс. Запас сил Двэйна, да ещё и этот пятицветный камень вместе давали такое взрывное сочетание сил, но теперь они были на исходе. Двэйн верил, что заклинание такой силы при использовании вместе со Цзидолосской стрелой могло бы нанести непоправимый урон сильнейшему противнику!

Кровавый был по-прежнему неподвижен. Но его глаза метались из стороны в сторону. Причина невозможности для заклинания пройти последний дюйм заключалась в силе этого мага. Видя приближение смерти, Кровавый все же успел остановить его в дюйме от себя. Кровавый внезапно стал поднимать руку.

На лице Двэйна промелькнул ужас. Он понял, что его выстрел упущен. Он вспомнил слова Гэндальфа о том, что мудрый волшебник способен всячески взаимодействовать с пространством и временем, но в то же время, это касается лишь его собственного пространства и времени. Казалось бы, каким бы сильным маг не был, освободиться от оков пространства и времени непросто! Ну, конечно, подобное удалось лишь Байхэчоу, переступившему границы законов пространства и времени. Несмотря на всевозможные законы нашей реальности, он обманул их. Если двое сражающихся колдуна пытаются исказить пространство одновременно, побеждает обычно тот, чья сила больше.

Силы Двэйна и Кровавого были совершенно несопоставимы, Двэйн и рядом не стоял с Кровавым. Да и «Колесо пространства и времени» в исполнении Двэйна работало ещё не совсем правильно. Уверенный, что Кровавый пока обездвижен, Двэйн, конечно, уже был удивлён одним лишь этим успехом. Всё, чего он теперь хотел – чтобы Кровавый был обездвижен как можно дольше. Даже короткого промежутка времени теперь хватило бы, (в конце концов, Колесо пространства и времени я исполнил не совсем правильно).

Двэйн тяжело вздохнул. Кровавый стремительно высвобождался из-под магических оков Двэйна. Но вот сил у Паладина восьмого уровня, лежащего неподалёку на песке, было хоть отбавляй, ведь сам Двэйн день и ночь занимался созданием его магического резерва.

На самом деле, чародеи крайне не любят пачкать руки. В силу своей склонности менять пространство и время, они будут тянуть до последнего, лишь бы не вступать в прямой контакт с противником. Сосредоточившись на колесе пространства и времени, Кровавый стал шептать какое-то заклинание. Он внезапно смог отступить на пару шагов назад, а потом внезапно оказался ввергнут в некий магический водоворот великой силы! Что за магия подняла его в воздух и начала вращать, как пылинку? Со временем водоворот стал ослабевать, и Кровавый постепенно все выходил из него, отступая назад. Когда он совершал свой последний шаг, то поднял руку, вытянув палец, куда сразу стал входить луч колеса времени и пространства. Вскоре последние лучи магии исчезли в руке у Кровавого. Кровавый холодно посмотрел на Двэйна и усмехнулся:

— Глупый Двэйн, какие ещё козыри есть в твоём рукаве?

Эх… законы пространства и времени… на самом деле, совсем никакие не законы. Ты даже не знаешь, что значит быть действительным могущественным магом. Хотел использовать магию истинного мага, и что с того? Теперь твои силы на исходе, тело чувствует себя ужасно. Внезапно Кровавый оказался рядом с Двэйном, его палец коснулся лба Двэйна. Тело Двэйна невольно воспарило над землёй и закружилось.

— Двэйн, тебе есть, что сказать?

Двэйн бессильно простонал:

— Слова? Нет, в них нет смысла, убей же меня, покончим с этим.

— Спокойно, я не могу так просто убить тебя, — голос Кровавого стал мягче, но был полон злобы и ненависти, отчего Двэйна охватил холод.

Кровавый указал пальцем в лицо Двэйна и промолвил:

— Я знаю, какой ты хитрец, сначала надо разобраться с твоей магией, эх, какой же легкой добычей становится маг, лишившийся силы!

Когда Кровавый договорил, из кончика его пальца появилось странное магическое свечение, взлетевшее искрой прямо Двэйну между глаз. Двэйн почувствовал острую боль в голове. Он закрыл глаза и почувствовал, как неведомая непреодолимая сила проникает в его разум. Это было невесть как мучительно. Двэйн не знал, с чем сравнить эту боль, ведь ранее ему не приходилось испытывать такие страдания. Двэйн чувствовал, будто его нервы вот-вот не выдержат, и он умрёт от болевого шока или, по крайней мере, потеряет сознание. Башка будто увеличилась в несколько раз и отяжелела. Кровавый, в прямом смысле слова, высасывал последнюю оставшуюся у Двэйна энергию. В конце концов, у Двэйна почти не осталось сил. Двэйна трясло. На лице выступила испарина. Сжав зубы, Двэйн прикусил губу, и кровь стала наполнять его рот.

Но если бы он не сделал этого, то кричал бы от боли подобно ребенку. С лица Кровавого не сходила зловещая ухмылка. Его все же раздосадовало то, что ему не удалось заставить Двэйна молить о пощаде, и это злило его. Будь перед Кровавым опытный волшебник, попытка проникнуть в его разум была бы опасна для Кровавого, могла бы спровоцировать магическую контратаку, способную превратить аггрессора в сумасброда и идиота, свести с ума, иными словами. Но на этот раз Кровавый знал, что такой опасности нет, и намеревался сделать из Двэйна куклу-марионетку. Но он никак не мог лишить Двэйна воли с первого раза. Взять Двэйна под контроль теперь было главной целью Кровавого.

Внезапно Кровавый почувствовал сильнейшее сопротивление на своём пути, которое не мог сразу объяснить. Улыбка исчезла с его лица.

— Что?

Он понял, что после того, как он внедрился в разум Двэйна, его сила внезапно исчезла, будто камень, брошенный в глубокую реку. Оставив пену и круги на воде, камень просто исчез в речных глубинах. Неужто у этого парня двойное дно? Странно, ведь все его душевные силы были вытянуты начисто, откуда взялась эта мощь? Руугард находился в полной прострации, не зная, что ему делать, и стремительно терял время. Руугард был отныне уверен в невозможности захвата разума Двэйна. Руугард понял, что причиной этому были навыки, полученные Двэйном у Байхэчоу, чьим учеником был и Ругаард, и это создавало непреодолимую проблему, ведь, прорывая последний рубеж внутренней защиты Двэйна, было необходимо разгадать секрет могущественного мага, и Ругаарду это, по всей видимости, никак не удавалось. Байхэчоу наделил Двэйна магической защитой высшего уровня, это магическое зерно поддерживало силы Двэйна и спасало его от гибели в критические моменты. Также зерно магии было способно восстанавливать и обновлять силы Двэйна. И несмотря на то, что даже самый бездонный колодец в один прекрасный день может иссякнуть, но сегодня Ругаарду повезло, ведь, внедрившись в Двэйна, его силы встретилась с магическим зерном Байхэчоу, слившись с ним в одно целое, зарядив Двэйна новой силой. (Ведь силы Руугарда и Двэйна, полученные у Байхэчоу, оказались одного поля ягоды и войти в столкновение не могли).

Жаль, что Двэйн был уже в бессознательном состоянии и не мог видеть своей истинной силы, которая оказалась неподвластна даже столь опасному врагу. Кровавый вновь скопил энергию для подчинения Двэйна. При всей хитрости Двэйн не знал, что за подарок оставил ему Байхэчоу. Магический заряд ворвался в голову Двэйна, и тут же исчез. Все попытка подчинить Двэйна были абсолютно тщетны. Внезапно глаза Двэйна широко открылись. Двэйн издал протяжный крик и выплюнул сгусток крови. Капли крови попали в лицо Ругаарду, тот отступил на несколько шагов назад и опустил руку, источавшую колдовство. Освободившийся Двэйна бессильно плюхнулся на землю. Голова Двэйна нестерпимо болела, что было неудивительно после такой атаки, которую только что провел Ругаард. Раньше Двэйн слыл магом восьмого уровня, но наличия такого секрета, как магическое зерно Байхэчоу, все меняло в корне. Все попытки Кровавого оказались безуспешны, но эффект от них заставил Двэйна страдать.

Кровавый прикинул:

— Что ж, может твой запас сил не так мал, как кажется, но я не намерен тратить время, чтобы это выяснить, даже если я и не смогу взять тебя под контроль, ты все равно у меня в руках. Тебе не уйти от меня!

Кровавый и не подозревал, чему научил Двэйна опыт этого магического столкновения. Собравшиеся на звуки боя люди из каравана увидели своего недавнего нового лидера, всего окровавленного, бессильно лежащего на земле. Среди этих людей хватало храбрецов и опытных воинов, которые тут же выхватили ятаганы, воскликнув:

— Кто ты такой! Как ты смеешь убивать нашего караванщика!

Кровавый безразлично усмехнулся, не оглядываясь, поднял руку вверх. Раздался громкий хлопок, сопровождавшийся хрустом, и у нескольких воинов мгновенно оторвались головы и из шей хлынула кровь. Тела бессильно упали на землю. Остальные люди затушевались в страхе, глядя на Ругаарда, как на демона.

— Черви! Да кто вы такие, чтобы тревожить меня!

Люди пустились бежать, а Кровавый поднял руку вверх, и убегающих людей одного за другим в прямом смысле слова разорвало на куски, оросив кровью всю землю вокруг. Успокоившись, Ругаард силой мысли перенес бессильных Двэйна и Джоанну поближе к себе. Взяв их за шеи, Кровавый издал отвратительную насмешку. Три человеческих фигуры, заискрившись серебристым светом, исчезли в неизвестном направлении…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 419. Надежда для Двэйна**

Двэйн будто бы пережил долгую и опасную ночь. Всё тело сковала слабость. Внезапно его разум стала застилать усталость. Ему казалось, что невзгоды жизни совсем измотали его. Когда усталость немного отступила, Двэйн почувствовал, что ему стало немного легче. Но даже после этого он не мог собрать все силы. Даже пошевелить мизинцем было крайне затруднительно.

Двэйна стала охватывать судорога, прокатывающаяся волной по всему телу. Издалека послышался свист ветра. Двэйн стал изо всех сил прислушиваться к этому звуку. И тут Двэйн обнаружил, что находится в громадном деревянном сундуке. Двэйну стало не по себе, и он свернулся калачиком. Рядом определенно кто-то был. Сундук не был сильно большим, и два человека, запертые в таком сундуке, могли бы с легкостью раздавить друг друга своими телами.

По запаху и телесным ощущениям Двэйн мгновенно определил, кто являлся его соседом. Конечно же, это была Джоанна. Чтож, благо Кровавый ещё не расправился с Джоанной, это вселяло радость. Попытавшись разглядеть что-то в кромешной тьме, Двэйн вдруг почувствовал плотный ком в горле. Пересилив себя, Двэйн с трудом издал нечленораздельное бормотание. Этот голос был страшен даже для самого Двэйна. Его голос был безобразен, и лишь два возгласа оказались возможными для Двэйна. Двэйн решил убедиться, что магия ещё при нем. Однако попытка собрать какие-то волшебные силы закончилась приступом головной боли. В голове как будто что-то взорвалось. Через полчаса тщетных попыток никаких магических сил у Двэйна не появилось.

— Черт возьми… да я все же стал калекой!

Мысль, ворвавшаяся в мозг Двэйна, была крайне пессимистичная. Что сотворил этот мерзавец? Как он лишил меня силы? Двэйн и не подозревал, что в его состоянии совершенно не виноват Кровавый. Но вскоре осознание пришло и к Двэйну. Странно, ведь семена силы давно должны были превратиться в постоянный источник энергии для Двэйна. Хотя силы этого источника превосходила возможности многих сильных магов, но чего-то в этих семенах недоставало, был какой-то изъян.

С другой стороны, может быть и сам Двэйн ещё не располагал достаточной силой, чтобы подчинить их всецело себе. Теперь же источник энергии настолько заполонил энергетическое пространство Двэйна, что тот совершенно не мог собрать какую-либо силу самостоятельно. Раз собственные силы давно иссякли, то и сила из источника сжалась буквально до размеров маленькой рюмки. Разум Двэйна бушевал от постоянных энергетических импульсов. Будь на его месте обычный обыватель, наверняка бы тронулся умом, не выдержав такого давления. Благо, всякий предусмотрительный волшебник всегда следит за тем, чтобы его разум был готов ко всякого рода атакам. Да и к тому же, магические тренировки Двэйна были не под стать многим магам мира. После очередной энергетической волны собственные силы Двэйна, казалось, стали медленно восстанавливаться. Но до того, как Двэйн окончательно осознал пользу семян силы, он почувствовал, как в его голову будто бы положили мешок с камнями.

Двэйн все еще обвинял Кровавого в своих страданиях, проклиная себя. Он почувствовал, как лежащая напротив Джоанна вроде тихо вздохнула. Собрав все силы, Двэйн приблизился к уху Джоанны и, пересилив себя, позвал её шепотом. Явственно чувствовался запах крови. Джоанна была тяжело ранена и наверняка теряла сознание. Двэйн в душе возненавидел Кровавого за его бессердечные поступки. Жаль, на пальце Двэйн не обнаружил магического кольца, но вот магический кошель Ругаард не забрал.

Порывшись в поясной сумке, Двэйн нащупал остатки «Источника молодости». Положив Джоанне в рот несколько капель, Двэйн чуть не взвыл от боли, ведь эти движения стоили ему недюжинных страданий. Вся одежда была мокрая от пота. От мельчайшего движения лицо Двэйна искажалось гримасой боли. Затем Двэйн с трудом нащупал места переломов на руках и ногах Джоанны. В конце концов, не первый раз приходилось Двэйну спасать эту девушку. Вскоре места переломов все-таки обнаружились. Как и ожидалось, Источник Молодости быстро приводил Джоанну к чувствам.

Закончив свои попытки исцеления Джоанны, Двэйн стал обдумывать дальнейшие действия и пути спасения из сложившейся западни. Внезапно судороги, бившие тело Двэйна, закончились. Секунду спустя крышка сундука отворилась, в глаза ударил солнечный свет, заставив привыкшего к темноте Двэйна зажмуриться. Но даже через закрытые веки свет обжигал глаза Двэйна, вызывая ток слёз.

— Ого, этот парень рыдает? — донёсся пренебрежительный голос.

Двэйн рассердился. Резко вздернув голову кверху, Двэйн изо всех сил крикнул:

— Кто то тут плачет? Болваны!

— Ого, у него есть силы разговаривать?

По голосу Двэйн уже различил его владельца. Лицо, покрытое шрамами, и злобный взгляд, нацеленный на Двэйна. Вскоре Двэйна и Джоанну с силой вытащили из сундука. Они обнаружили, что находятся в небольшом оазисе. Прямо перед глазами тёк небольшой ручей, по берегам росла трава, но за периметром из камней виднелась пустыня. Позже стало ясно, что Двэйна и Джоанну привезли сюда на верблюдах. Вокруг находилось около десяти человек, с виду походивших на пустынных разбойников, которые Двэйну не раз приходилось встречать в этих недобрых местах. Очевидно, это слуги Кровавого.

Посмотрев в глаза разбойникам, Двэйн заметил, что те явно нервнинчают. Вдруг кто-то наступил Двэйну на грудь, сказав «На что это ты уставился? Не эта ли девка недавно так потрепала нас? Говорил я тебе, встретишь нашего повелителя, ох и не сдобровать тебе! Из последних сил Двэйн снова попытался сесть, на лице была гримаса боли и холодная улыбка. «Что уставился?» сказал вновь разбойник. Взгляд Двэйна сильно злил разбойников. «Я мог прикончить тебя» голос Двэйна звучал тихо и слабо, но именно этот тон походил для этого случая.

— Если я останусь жив, тебе точно конец!

Разбойника разгневали слова Двэйна, его лицо налилось кровью, и он с силой пнул Двэйна в грудь. Но тут раздался голос Кровавого:

— Все назад!

Кровавый предстал перед Двэйном. Его одеждой по-прежнему был черный балахон. Внимательно всматриваясь в Двэйна, он сказал:

— Что ж, хорошо, действительно достойно Герцога Тюльпана. Загнанный тигр не должен терпеть оскорблений от псов. В тебе все-таки есть сила. И мои подчиненные совершенно этого не знают, они слепцы.

Когда Кровавый смолк, на его лице выступила зловещая улыбка. Он запрокинул голову назад. Двэйна снова сковала нестерпимая головная боль. И тут голова одного из разбойников, того, что ударил Двэйна, разлетелась на куски, как арбуз, издав отвратительный хруст и хлопок. Разбойники в ужасе отпрянули от Кровавого.

— То, что он ваш пленный, не дает вам права издеваться над ним! Его жизнь принадлежит мне! Только я могу лишать его жизни! Поняли меня?

Голос Кровавого звучал грозно и был полон ярости. Он шагнул навстречу разбойникам, и они покорно закивали головами. Кровавый взмахнул рукой, и разбойники ретировались восвояси. Кровавый же помог Двэйну подняться на ноги, поддержав его. Затем Кровавый вытянул руку вперёд, в которой сжимал какие-то предметы. Разжав кулак, он выпустил их, и на землю упали кольцо Двэйна, а также пятицветный камень и ещё два магических перстня.

— Это всё твое, Двэйн, — холодно протянул Кровавый. — А сейчас ты узнаешь, что мне нужно от тебя!

— Тебе? Нужно… «красавец под луной»?

— Ха, неплохо! — усмехнулся Кровавый, легонько ударив Двэйна кулаком в лицо. — Не беспокойся, Двэйн, я не в силах убить тебя, ты многому научился у этого труса Ланьхайе? Сколько ты изучал боевую магию Дасюэшаня? Должно быть, ты знаешь о проклятии, что лежит на всех её приверженцах? Из-за него-то я и не убил тебя до сих пор. Но если этого не могу сделать я, это не значит, что не может сделать кое-кто другой! Любой из моих подчиненных с радостью лишит тебя жизни! Так что тебе не стоит позволять себе слишком много!

Двэйн тихо протянул:

— А если я не согласен? Будучи твоим пленным, у меня нет выбора?

— Неплохо. У тебя нет выбора!

Кровавый уже не хотел притворяться, его лицо исказилось в гримасе ярости и ненависти.

— Ты должен понять, Двэйн, наша с тобой вражда закончится здесь, хоть я и не могу убить тебя! Допустим, я в силах пощадить тебя, но ты не поверишь этому, ведь так?

— Неплохо, — простонал Двэйн.

В любом случае, Кровавый тоже не был самоубийцей.

— Поэтому, Двэйн, остаться в живых тебе не удастся. Однако, как ты относишься к нескончаемым пыткам и мучениям?

— Да, ударь же меня мечом и покончим с этим!

На лице Кровавого выступила улыбка:

— Я думаю, что ты достаточно умен, чтобы понять мой план насчет тебя!

Двэйн тяжело вздохнул. С минуту он думал, есть ли ещё хоть какая-то надежда. Взгляд выдавал панику и смятение. Кровавый захохотал:

— Что ж, Кровавый, ты получишь своё, но я не понимаю, ведь все перстни у тебя, вся магическая сила, принадлежавшая мне, у тебя. Никто не может использовать их, но твоих навыков, должно быть, хватило бы, чтобы подчинить эти артефакты? Но раз у тебя ничего так и не вышло, зачем ты забрал их?

Кровавый смотрел на Двэйна хитрым взглядом:

— Двэйн, не стоит шутить со мной. Все из-за Ланьхайюэ! Раз уж он вручил тебе меч, то и секрет определенно передал тебе, не так ли?

В глазах Кровавого вновь выступила злоба:

— Когда-то давно учитель отдал меч Ланьхайюэ, и секрет, связанный с ним, также рассказал лишь ему. Но кто бы мог подумать, Ланьхайюэ оказался жалким трусом! Байхэчоу был хорош, но все же не обладал секретом меча. Если бы Ланьхайюэ не боялся Байхэчоу!

Кровавый опустился на колено.

— Двэйн, тебе известен секрет меча, не так ли! Скажи мне его, и я отблагодарю тебя. Я выпущу на свободу проклятие Дасюэшаня и сотворю ад на земле! Просто открой мне секрет, и твои страдания прекратятся, как тебе?

Двэйн, помедлив, зада встречный вопрос:

— А если… я не хочу умирать?

Кровавый остолбенел на мгновение, затем засмеялся:

— Перед смертью человек так ценит жизнь, не знал что ты, Герцог Тюльпан, тоже из таких! Двэйн, как ты при твоём положении ещё умудряешься просить меня сохранить тебе жизнь?

Двэйн покашлял, запрокинул голову вверх и сказал:

— Да? Ругаард, твой сын Сибастер… ты бы хотел вернуть его?

Кровавый остолбенел от удивления, тон его голоса сменился:

— Сибастер… ты имеешь к этому отношение? Как вспомню эту бестолочь, так сразу хочу вновь убить его. Двэйн, ты думаешь я способен любить? Хоть этот парень и мой сын, для меня он всего лишь пушечное мясо для магических экспериментов. Жаль, что его больше нет!

Видя, что Кровавый не поддается на эмоции, Двэйн все же не сдавался. Сохраняя спокойствие, он продолжал:

— Хорошо, допустим, тебе это безразлично. Но ведь секрет меча тебе нужен, не так ли?

Кровавый невольно подался вперёд. И тут Двэйн вытащил последнего козыря:

— Есть предсмертное письмо учителя Гуланьсы. Не хочешь взглянуть?

На лице Кровавого появилась заинтересованность.

— Что ты сказал? Какое ещё предсмертное письмо? О чем ты говоришь? Учитель Гуланьсы? Ты называешь его учителем??

Кровавый схватил Двэйна за полы одежды, подняв над землёй. Двэйн с трудом справился с накатившей болью.

— Именно! Поверь, Кровавый, мне нечего скрывать. Я последний ученик почтенного господина Гуланьсы. Перед смертью учитель взял с меня обещание. Руугард, я, получается, твой ученик!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 420. Не жалею**

— Четвертый ученик!

Ругаард пришел в смятение и пристально смотрел на Двэйна. От тревоги уголки его глаз судорожно тряслись, и он хриплым голосом сказал:

— Какие доказательства у тебя есть!

Двэйн покачал головой. С трудом удерживая себя, он поднял кольцо с земли, после чего вытащил еще одну вещь.

Это была каменная доска, запачканная потемневшими следами крови. По всей поверхности были сильные вмятины, как будто кто-то специально с трудом выдавливал их своими пальцами. Кроме этого, на доске с большой силой были выцарапаны следы.

— Это предсмертное письмо учителя Гу Лансью, — Двэйн глубоко вздохнул и положил его перед собой.

Эта доска была обнаружена во дворце генерала-губернатора под землей в безлюдном лабиринте в крепости Джилия. Перед смертью учитель Гу Лансью своими пальцами написал на ней предсмертное письмо. Двэйну казалось, что такое выдающееся сочинение эпохи Короля Шаманов не должно было быть выброшенным просто так, поэтому он поместил ее в свою коллекцию. Сегодня эта дощечка снова пригодилась ему.

Раньше Двэйн никогда не задумывался всерьез о деле учителя Гу Лансью. И, тем более, не принимал во внимание какого-то “четвертого ученика Гу Лансью”. Я случайно обнаружил твое письмо, ты говоришь, я должен стать учеником – только я еще не дал своего согласия!

Только сейчас перед лицом стоял вопрос жизни и смерти, и ситуация соответственно отличалась. По своему опыту Двэйн знал, что Ланьхай и Ругаард были хорошими. Несмотря на то, что характеры сильно отличались, но в прошлом они были прилежными учениками и высоко почитали своего учителя.

Ругаард сейчас стал жестоким и бессердечным. Все эти годы пока власть в Роланде была узурпирована, он занимал высокое положение в войсках, карал и миловал солдат по своему произволу. Все это время он копил силы для того, чтобы в будущем отыскать Байхэчоу и отомстить ему.

Отомстить за своего учителя!

Может быть, Ругаард и превратился в чёрствого человека, но только любовь к своему учителю продолжала жить в нем.

Как только Двэйн достал эту дощечку, он проговорил про себя:

— Гу Лансью… ГуЛансью… Ты оставил свою предсмертную записку и написал в ней, что я должен стать твоим учеником, но я даже никогда не называл тебя своим учителем. Сегодня твой бессердечный ученик преследовал меня и не оставил мне никакого выбора. В конце концов, мне тоже пришлось назвать тебя своим учителем. Сейчас ты в загробном мире должен благословить меня, в противном случае, твой третий ученик убьет меня.

На лице Ругаарда еще оставалось сомнение. Обеими руками он взял эту дощечку и сразу же увидел на ней одну фразу:

“Последнее испытание прошло успешно… Но в результате Байхэчоу нанес поражение мне. Мой самый лучший ученик, ты действительно…”

Прочитав до этого места, несмотря на то, что это предсмертное письмо было небрежно выцарапано, эти глубокие отпечатки хорошо напоминали знакомый с детства почерк учителя. Эту запись оставил Гу Лансью, Ругаард точно не ошибся!

Ругаард полчаса пребывал в недоумении, после чего вдруг сделал глубокий, полный скорби выдох. Он аккуратно положил аспидную доску на землю, сделал шаг назад, встал на колени перед ней и стал касаться лбом о землю. Сразу же раздался звук “пам-пам, пам-пам”.

В это мгновение все лицо Ругаарда было преисполнено скорби. Вдруг из глаз потекли слезы, и он завопил словно дикий зверь, получивший ранение. Это были всхлипы убитого горем человека!

— Учитель! Учитель! О, великий учитель!

Кто бы мог подумать, что такой жестокий злодей может заплакать и начать открыто выражать свои чувства. Его лицо было печальным и испуганным.

Двэйн слегка облокотился на деревянный ящик, который стоял позади него. На его лице не было ни капли сожаления, однако все это время он незаметно пытался сдерживать себя.

К счастью, постепенно боли в голове стали утихать, и Двэйн пришел в себя, собрав все свои душевные силы.

Он, не переставая, пристальным взглядом смотрел на Ругаарда.

Ругаард горько плакал. Он снова взял в руки каменную доску и стал внимательно читать вслух предсмертное письмо учителя Гу Лансью.

Когда он прочитал до конца, то вдруг увидел одну удивительную фразу:

“Если в один прекрасный день вы окажетесь на большой Снежной горе, то передайте Байхэчоу, что я не жалею о том, что он был моим учеником, даже несмотря на то, что он нанес мне поражение и отобрал трон Короля Шаманов.»

После того как Ругаард прочитал это предложение, его лицо сильно изменилось. Стоя на коленях, все тело вдруг бросило в дрожь… Пальцы незаметно разжались…

\*Хлоп!\*

Каменная доска выпала из его рук на землю.

Она разбилась на несколько осколков.

Ругаард задумчиво стоял. Остаток горя перемешался с негодованием, и его лицо становилось все мрачнее и мрачнее, пока снова не приняло жестокий вид!

— Не жалеете! Ха-ха! Не жалеете! Учитель, кто бы мог подумать, что Вы сможете написать такое! – Ругаард вдруг подпрыгнул, сжал кулак, поднял голову к небу и так сильно закричал, словно раздались раскаты грома. — Учитель, зачем вы перед смертью сказали, что не жалеете?! Вы сказали, что Байхэчоу – Ваш лучший ученик, а как же я?! Я – пустое место! Вот, кто я! Оказывается, что я, Ругаард, всегда был для вас пустым местом!

Он еще раз закричал, и все его тело бросило в дрожь!

Ругаард еле-как держался на ногах, несмотря на то, что обладал самой высшей силой во всем Континенте. Он совсем не мог стоять на ногах. Чувство обиды захлестнуло его с головой. Он был ранен в самое сердце.

В конце концов, Ругаард злобно улыбнулся и истерически засмеялся. Его смех становился все громче и громче. Он словно сходил с ума. В итоге жестокость и гнев овладели им.

— Не жалеете! Не жалеете! Вы не жалеете! Ха-ха-ха! Он забрал Ваш трон и свалил Вас с вершины Снежной горы! Еще бы чуть-чуть, и он смог бы убить меня! Он держит меня за глупенькую собачку, бегающую за своим хвостиком! И Вы еще смеете говорить, что ни о чем не жалеете, и при этом называете его своим лучшим учеником! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха… Я, Ругаард, пустое место! Я так старательно вел дела несколько десятков лет! Пустое место! Я – пустое место!!!

Этот сумасшедший смех уносился высоко в небо. Находившиеся неподалеку конные разбойники сразу же встревожились. Постепенно все стали подходить и с глубоким сочувствием смотреть на обезумевшего предводителя. Кто-то, глядя на него, тоже начинал плакать. Все были ошеломлены.

Вдруг из толпы кто-то выкрикнул:

— Предводитель! Вы…

— Я? Что со мной?! – Ругаард повернулся, поднял руку и с обезумевшим диким выражением лица подозвал к себе того человека!

Затем стремительно бросил меч в его сторону, разрубив того несчастного и доброго разбойника пополам с головы до ног!

Много болтаешь!

Кровь и плоть брызнули наружу! Искалеченные части тела упали на землю!

Все остальные разбойники пришли в ужас. Никто не понимал, чем было вызвано такое переменчивое настроение предводителя! Испуганные люди постепенно стали отступать назад.

Обида, сидевшая в сердце Ругаарда много лет, вдруг стала выходить наружу. Она приводила его в ярость. Ему хотелось сорвать свою злость на всех тех людях, стоявших перед ним!

— Отстаньте от меня! Уходите прочь!

Вдруг он резко подскочил и со всей силой захватил двоих разбойников.

Раздалось два крика. Головы тех парней разорвались на части. Мозговое вещество и кровь брызнули наружу. А мертвые тела повалились на землю. Остальные люди, придя немного в себя после увиденного, закричали, что предводитель сошел с ума, и разбежались в разные стороны.

Ругаард обезумел, но не терял своей силы. Какие-то разбойники не могли сравниваться с ним.

Он сделал рывок и догнал самого дальнего разбойника, протянул руку и вырвал его сердце!

\*Хлоп!\*

Ладонь пронзила спину и сжала сердце в руках!

Ругаард оглянулся назад, посмотрел на оставшихся подчиненных, и его лицо стало более свирепым. Он был похож на убийцу!

— Гм! Старикашка сказал, что не жалеет! Вас, жалкие отбросы, я еще пощажу! Расчеты, планы, все ради чего? Все было напрасным! Поэтому все вы поскорее отстаньте от меня!

Двэйн опирался на деревянный ящик. Он уже накопил достаточно душевной силы.

Он никак не мог подумать, что это предсмертное письмо Гу Лансью способно вывести Ругаарда из себя.

Вдруг послышались шаги. Ругаард вернулся обратно. Его черная мантия стала красной, а тело было запачкано кровью и кусками человеческой плоти. Весь внешний вид Ругаарда был устрашающим!

Он посмотрел на Двэйна холодным взглядом. В его глазах отражалась лишь одна мысль:

«Убивать!”

Двэйн понимал, что Ругаард потерял рассудок и постепенно переставал контролировать себя.

Его лицо было мрачным. Он сделал глубокий вдох. Все тело было наполнено душевной силой только на 1/10. Двэйн осознавал, что у него нет больше другого выбора, и оставалось сделать только одно…

Расстояние между Двэйном и Ругаардом было ровно в 10 шагов. Когда Ругаард сделал второй шаг, он вдруг услышал, что Двэйн стал напевать какую-то странную песню.

Лишенный сил Двэйн продолжал опираться на тот ящик. Все его тело было ослабленным. Закрыв глаза, он четко напевал необыкновенные звуки. Мелодия песни была странной, но она поднимала настроение и приводила в полный восторг.

Звук песни был чарующим и таинственным. Ругаард перестал делать шаги. В конечном счете, он вернулся на свое прежнее место.

Постепенно его обезумевшее лицо принялоспокойный вид. Отрешенным взглядом он посмотрел на небо. Забрызганные руки кровью опустились вниз. Вдруг выражение лица стало удивительно теплым и добрым.

Ругаард проникся мелодией этой песни. В этот ясный день выпачканный кровью с головы до ног убийца спокойно стоял посередине пустыни и смотрел на небо. На лице появилась теплая улыбка. О чем он думал в этот момент, было непонятно.

Если бы другие люди увидели такую сцену, они бы ощутили очень странные чувства!

В это же время Двэйн уже больше не мог терпеть!

После того как он выучил наизусть спетую один раз Лосюэ магическую мелодию Эльфов “Песню, успокаивающую душу”, сейчас он смог использовать только ее.

Только “Песня, успокаивающую душу” исполняется на эльфийском языке, и в ней есть очень много непонятных странных нот. Человеческий голос по своей природе не способен произносить такие звуки. И хотя Двэйн помнил эту мелодию,ему удалось спеть только лишь половину.

Эта эльфийская песня на самом деле была очень сильной. ХотяДвэйн, и спел лишь некоторую часть песни, ему все равно удалосьпроизвести нужный эффект.

Кто бы мог подумать, что именно эльфийская песня способна остановить Ругаарда.

Ругаард был сильно раздражен предсмертным письмом учителя и поэтому потерял рассудок. Он еле-как удерживался на ногах. Сколько бы сил не было у Двэйна, в этот момент самым подходящим оружием оказалась только эльфийская песня, успокаивающая душу…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 421. Я за тобой!**

Действительно, Двэйну пришлось напрячься всем телом, чтобы достичь хоть какого-нибудь результата. Двэйн начал петь, напрягая голосовые связки и пересиливая боль. Кровавый стоял неподвижно и созерцал этот процесс. Двэйн ещё не знал слов песни до конца, да и самого мастерства исполнения этого обряда ему явно не доставало.

Вот стоило Лосюэ спеть, как все вокруг невольно пускались в пляс, но Двэйну до эльфа было ещё далеко. Двэйну было тяжело даже стоять на ногах. Хотя он и мог петь, но лишь опираясь на сундук и Джоанну. Двэйн попытался поднять Джоанну на ноги, за что поплатился едва не падением в обморок.

С трудом Двэйн забросил Джоанну на стоящего рядом верблюда. Как ни странно, к седлу верблюда была прилажена бесхозная сабля пустынного разбойника. Достав её из ножен, Двэйн разрубил веревку, удерживавшую верблюда. Верблюд не двинулся с места. Даже когда Двэйн ранил верблюда мечом, животное не стало убегать. Жаль, но Двэйн был в проигрыше. Прирученные разбойниками верблюды не собирались подчиняться чужакам даже под лезвием меча. Верблюд громко взвыл, взбрыкнул и легнул Двэйна своей верблюжьей ногой.

Двэйн полетел на землю, как тряпичная кукла. Все это время он не переставал петь. Но когда при падении на землю он невольно прокусил собственный язык, а ржание верблюда также внезапно стихло, Кровавый внезапно пробудился от оцепенения. Он взглянул на небо по-прежнему умиротворенным и спокойным взглядом, но растерянность пропала с его лица. Увидев Двэйна, сжимающего саблю и Джоанну лежащую на спине верблюда, Кровавый сухо вздохнул, поняв, что за подлость задумал Двэйн. Двэйн видел, как Кровавый постепенно пришел в себя, понял, что проиграл вновь. Взмахнув ятаганом, Двэйн в отчаянии подумал:

«Глупое животное, ну что же ты стоишь, все дело испортишь».

Кровавый подошел к Двэйну вплотную.

— Не ожидал, Двэйн, что ты владеешь такими обманными заклинаниями. Та песня, что ты спел только что, жаль, что я ни разу не слышал её раньше.

Двэйн молчал, в ответе не было никакого смысла, да и Кровавый не собирался более продолжать разговор. Спокойно взглянув на Двэйна, поколебавшись немного, Кровавый вздохнул и сказал абсолютно спокойным и умиротворенным тоном:

— Двэйн… наш учитель… он страдал перед смертью?

Голос Кровавого был тяжелым и грустным. Глядя на этого безжалостного убийцу, Двэйн, не зная ответа на вопрос, все же покачал головой в знак отрицания.

— Я лишь нашел его тело, я не знаю, что он испытывал перед смертью в тайном подземном ходе под Осгилиатом.

Кровавый слушал рассказ Двэйна, не издавая ни звука. В его глазах была искренняя печаль. Когда Двэйн договорил, Кровавый начал свою речь. Голос его был полон печали.

— Я… Я так много лет провел на имперских землях, но никогда не был на Северо-Западе, и не знал, что наш учитель родом из провинции Дэ-Са.

Двэйн вздохнул, глядя на горюющего злодея-убийцу, и ему тоже стало тяжело. В конце концов, некогда Двэйн слышал историю, что Кровавый раньше вовсе не был таким извергом. Что корыстолюбие и азарт овладели его сердцем, спровоцировав сильный гнев и жажду мести.

— На самом деле, учитель Гуланьсы был губернатором провинции Дэ-Са, но, когда тридцать лет назад Байхэчоу сверг его, он симулировал свою смерть и бежал в горы. Ты, взяв имя Ругаард, вступил в имперскую армию и выслужился в северо-западной войне, что была двадцать лет назад. Но к тому времени учитель Гуланьсы давно покинул наш мир.

Ругаард кивнул головой, прошептав:

— Неплохо, сначала я влился в имперскую армию, как раз поймав момент войны между империей и степняками. Я ненавидел Байхэчоу, и его позорная капитуляция раздражала меня не меньше. Но почему-то эти степняки все же покорились этому трусу. Я ненавидел и их, и я склонил императора к войне против кочевников. Сам же я без колебаний присоединился к имперским отрядам и отправился громить мятежников. Я убил просто бесчисленное множество степняков, прикончил большую часть их шаманов. Но я не знал, что учитель Гуланьсы уже был где-то в пределах империи…

Говоря, Кровавый начинал плакать. Но злость вскоре вернулась в его глаза, и слезы высохли. Взглянув Двэйну в глаза, он сказал:

— Скажи мне, что ты сделал с прахом учителя?

Теперь Кровавый звучал невнятно и прерывисто.

— Я похоронил его в Осгилиате, — спокойным и ровным тоном ответил Двэйн, — за главной городской ратушой. Если ты хочешь навестить его могилу, ты легко найдешь её…

— Навестить? — задумчиво произнес Ругаард, подняв голову, показывая абсолютно бледное лицо.

— Он умер несколько десятков лет назад, нечего там навещать, и точка! — договорив, он схватил Двэйна за воротник и ударил.

Двэйна будто бы опутала жесткая верёвка.

— Раз уж ты ученик моего учителя, ты должен знать, что за заклинанием я обездвижил тебя. Если хочешь встать на ноги, слушай меня внимательно.

Голос Кровавого был холодный и безразличный.

— Я не могу убить тебя, хотя мы с тобой заклятые враги. Коль скоро у нас один учитель, который дал тебе указ, перед тем, как отбыть на тот свет, мы отправимся в Дасюэшань и найдём Байхэчоу. Учитель ни о чем не сожалел перед смертью?

Двэйн был испуган:

— Дасюэшань? Неужели ты не боишься?

— Чего мне бояться? — Кровавый покачал головой. — До настоящего момента окружающие события напоминают мне шутку. Учитель ушел из жизни со спокойным сердцем, так какого черта я пытаюсь что-то изменить в этом мире?

Голос Кровавого звучал твердо, но разобрать слова было непросто.

— Я возьму тебя с собой в Дасюэшань, но «красавца под луной ты мне исполнишь»! Эх, месть – не благое дело, но в данном случае я уже не в силах отступиться. Да, в конце концов, оно того стоит.

Двэйну было нечего сказать.

«Сейчас не может убить? Стало быть, потом сможет? Эх, нелёгкий мне достался противник. Что ж, подождем, пока эти два зверя убьют друга, а там посмотрим, как выходить из положения. Сейчас я стану кем-то вроде прислуги.»

Кровавый спешно готовился к походу. Он бросил взгляд на переброшенную через верблюда Джоанну, в глазах вновь была ярость. Заметив это, Двэйн воскликнул:

— Убьешь её, и не видать тебе никакого секрета!

— Не думал, что ты такой романтик.

Кровавый злобно выговорил:

— Ладно, пускай живет! В конце концов, я к ней никакого отношения не имею!

Подойдя к Джоанне, он выпустил луч света из ладони, который мгновенно устремился Джоанне в лицо. Джоанна вздохнула, но не очнулась. Кровавый достал из-за пазухи флягу воды и вложил за пазуху девушке. Усмехнувшись, он прошептал ей:

— Девочка, а Двэйн заботится о тебе, попросил меня не лишать тебя жизни. Это дасюэшаньское снадобье от всевозможных ран, очень полезное, оставь при себе! Но если тебе все же хватит сил покинуть пустыню, мы более не знакомы!

Очнувшаяся Джоанна остолбенела и уставилась на Двэйна. Двэйн молча кивнул ей:

— Он прав, Джоанна, нам все же придется разделиться. Будь осторожна одна, не позволь Ему найти себя!

Двэйн не боялся за ранения Джоанны, ведь она глотнула Источника молодости, рано или поздно восстановление придет к ней. Да и из пустыни выбраться вряд ли будет для неё чем-то затруднительным. Никакой печати на ней нет. Лосюэ будет не так-то просто найти её. Джоанна сильно нервничала:

— А… А ты?

Двэйн улыбнулся:

— Этот господин пригласил меня проследовать с ним в путешествие, наш маршрут будет нелёгок, тебе не стоит в этом участвовать.

Двэйн уже был вновь спокоен и часто шутил. Но эти шутки были отнюдь не по душе Кровавому.

Растерянная Джоанна ответила:

— Нет! Я отправлюсь с тобой!

Двэйн мягко ответил:

— Откуда в такой девчонке столько упрямства! Пойми, от твоего сопровождения мне будет только тяжелее! Найди убежище и спрячься на несколько дней! Если повезет, то тебя не найдут, и все будет хорошо! Но если ты отправишься со мной, это будет обременительно для меня!

Договорив, Двэйн стал более холодным и равнодушным. Джоанна решила, что Двэйн собирается пожертвовать своей жизнью. К тому же, она уже полюбила Двэйна всем сердцем и не хотела отпускать его. Наблюдая за упрямо качающей головой Джоанной, Двэйн стал сердиться:

— Глупая девка! Говорю тебе, ты для меня — обуза! С тобой меня постигнет неудача! Я не по своей воле отправляюсь туда! Ты и так навредила мне сполна! Прошу тебя, не надо!

Джоанна застыла в оцепенении. Кровавый не стал ждать продолжения драмы, он лишь взвалил Двэйна на спину верблюда и поскакал прочь. Кровавый пошарил за пазухой и достал какую-то небольшую подвеску, которую сразу повесил Двэйну на шею. Лучи, вырвавшиеся из амулета, окутали Двэйна, затем вновь рассеялись.

— Это Дасюэшаньская магия, ничего особенного.

Кровавый равнодушно сказал:

— Ты парень проворный, мало ли что ещё удумаешь, я заткну тебе рот, чтобы ты не пел лишний раз. Что же до подвески, пока мы в дороге, ты не в силах колдовать! Пока амулет на твоей шее, ты — не более чем простой смертный под моей властью!

Двэйн понимал, что сопротивляться было уже бесполезно. Кровавый достал из-за пазухи письмо, принадлежавшее, вероятно, почтенному Гуланьсы, и бросил его под ноги верблюду. Когда верблюд наступил на кусок пергамента, тот рассыпался в пыль. Задумчиво глядя в северо-западном направлении, Кровавый сказал:

— Ах, учитель! Спасибо тебе за твоё завещание «не мстить». Отныне и впредь я больше не жажду мести, я борюсь лишь за себя!!!

Вскоре минул день, как пути Двэйна и Джоанны внезапно разошлись. Палящее солнце, наконец, исчерпало свою энергию и клонилось к закату. Внезапно яркий луч света сверкнул над оазисом, где расстались Двэйн и Джоанна. Вскоре светящийся силуэт объявился над оазисом. Свет, исходящий от него, застилал свет звезд.

— Хмм, странно, я чувствую, что здесь было сильнейшее магическое противостояние… Несколько могущественных магов сражалиь на этом месте.

Лосюэ спустился на землю. Его взгляду предстало обезглавленное тело разбойника. Возле него Лосюэ заметил достаточно подозрительный перстень.

— Пятицветный камень!

Лосюэ испугался, но потом широко улыбнулся:

— Эх, Двэйн, Двэйн, ну и что ты натворил опять? Твои действия восхищают меня и приводят в ярость! Сейчас ты явно заварил кашу…

Лосюэ вновь поднялся вверх, оглядывая окрестности оазиса и пустыни. Внезапно в голову эльфа пришло понимание: Двэйн совершенно не думает о том, что его магия выдает его местоположения, его заботит что-то другое. Лосюэ подозревал, что Двэйн, по-видимому, долго странствовал по пустыне, ведя за собой небольшую наемную армию, сражался с разбойниками, надолго застрял в этом оазисе, но, к сожалению, Лосюэ опоздал буквально на считанные часы, и теперь Двэйн вновь бежал в неизвестном направлении. Самым же ужасным было то, что до прихода в оазис Лосюэ чувствовал печать Двэйна и знал, что он где-то здесь, но теперь печать будто бы исчезла, Лосюэ не мог почувствовать Двэйна. Лосюэ не подозревал, что подвеска, которую Кровавый надел на Двэйна, блокировала сигнал печати короля эльфов.

В конце концов, Лосюэ оказался в полной прострации, не зная, как продолжать погоню за изворотливым мерзавцем. Поразмыслив довольно долго, Лосюэ так и не смог установить координаты Двэйна, однако он понял, что обстановка серьезно усложняется. Следы магической битвы, трупы, которые Лосюэ находил по всей пустыне…

— Что ж, Двэйн, я вижу, что ты неплохо повеселился, но я знаю, где тебя искать… ты идешь на Северо-запад! Там мы и встретимся!

Вдохнув воздуха, Лосюэ устремился на северо-запад…

Кровавый и Двэйн мирно шли на двух верблюдах, звеня пустынными колокольчиками. Несколько раз Двэйн пытался тайно собрать какие-то магические силы, но попытки были тщетны. После нескольких неудачных попыток Двэйн забросил это дело. Почувствовав неладное, Кровавый посмотрел на Двэйна через плечо и вымолвил:

— Двэйн, ты и вправду как ребёнок! Твоя подруга не сильно обиделась, она все время следует за нами.

Двэйн повернул голову и вправду увидел в нескольких десятках метров Джоанну, сидящую на медленно идущем верблюде с мертвенно бледным лицом. Луна полная и яркая. Не миновать песчаной бури.

— Ах, глупая девка! Глупая девка!

Кровавый замедлил шаг и поравнялся с Двэйном, посмотрев на его лицо. Мрачный и жестокий убивец внезапно изрёк:

— Двэйн, боюсь, эта девчонка слишком упряма, чтобы прислушаться к тебе. Но если учесть, какую рану она получила, и все равно следует за нами… я считаю это проявлением силы. Знаешь, я ведь уже давно стал узнавать о твоих талантах. Двэйн удивленно взглянул на Кровавого, отчего тот стал заливистливо смеяться. Внезапно Кровавый спрыгнул со спины верблюда и во мгновение ока оказался прямо перед Джоанной. Раненая девушка, раны которой ещё не до конца затянулись, испугалась и остолбенела, но чуть позже пришла в себя, несмотря на то, что этот ужасный человек стоял прямо перед ней.

Кровавый посмотрел в глаза Джоанны и удивился, увидев в глазах девушки истинную храбрость. Усмехнувшись, Кровавый сказал:

— Девочка, что, неужто ты собираешься весь путь следовать за нами?

— Если хочешь – убивай. Живой я не покину вас!

Посмеявшись, Кровавый взглянул на неё злым взглядом. Он коснулся лица верблюда, и, приглушенно чихнув, животное бессильно упало на землю. Джоанна воскликнула, падая с верблюда и лишаясь средства передвижения. Кровавый равнодушно сказал:

— Хочешь с нами? Тогда иди на своих двоих!

Договорив, он вернулся к своему верблюду и продолжил свое путешествие.

— Вперед! — сказал он, бросив раздраженный взгляд на Двэйна.

Двэйн был зол на этого мерзавца и абсолютно бессердечного человека. Но в глубине души он хотел, чтобы Джоанна их оставила. К его удивлению, спустя некоторое время Двэйн вновь огляделся и, посмотрев назад, увидел знакомый силуэт, ночующий у костра в ночной пустыне.

Джоанна была упряма, даже лишившись последнего средства передвижения. На её лице читались усталость, боль и истощение. В её взгляде читались лишь слова: нет, Двэйн, я за тобой, и только так!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 422. Дасюэшань**

— Здесь песок что снег, а месяц здесь будто крюк, а воздух пропитан пылью и запахом осени, — Двэйн все неспешно ехал на верблюде, окидывая взглядом просторы пустыни.

Двэйн пел на древнем языке, и Кровавый не мог разобрать слов, ведь не знал его. Насторожившись, Кровавый невольно спросил:

— И что за заклинание ты там читаешь? Странные песнопения!

Двэйн в ответ лишь усмехнулся, ничего не ответив и обратив свой взор назад, в ту сторону, где по-прежнему виднелся силуэт упрямой девушки, выбивавшейся из сил, но не отстававший от всадников на верблюдах. В душе Двэйн восхищался её стойкостью, ведь они шли уже без малого около двух дней. В начале следования Кровавый обременял Двэйна кучей запретов, но теперь позабыл об этом, и Двэйн шел практически на равных со своим недавним противником.

В конце концов, скучно было ехать в полной тишине. Погода была не по душе Кровавому, даже Двэйн неоднократно намекал ему, что путешествовать по пустыне в черном балахоне не следует, ведь черная ткань гораздо сильнее нагревается от солнца. Но когда говорил Кровавый, Двэйн покорно молчал и не встревал в разговор. По всей видимости, Кровавый все же был опечален тем, что увидел в предсмертном письме почтенного учителя Гуланьсы.

Двэйн чувствовал эту печаль, и в его сердце прокрадывалась тоска.

— Кажется, эта девочка скоро сдастся… — сказал Кровавый, наблюдая за нервным выражением лица Двэйна.

Усмехнувшись, он добавил:

— Хмм, интересно, вот как столь тяжелое ранение восстановилось так быстро? Неужели это твои проделки?

Двэйн промолчал. На четвёртый день пустыня стала заканчиваться. Песок сменился грунтовой почвой и приятным глазу черноземом. Сердце Двэйна радовалось. Кровавый явно знал эти места. Вскоре путники встретили кочевое племя, у которого выгодно выторговали воды и припасов для дальнейшего пути. Двэйн очень удивился, когда узнал, что Кровавый, оказывается, способен не убивать людей, которых встретил меньше часа назад, а доброжелательно разговаривать и любезно торговать с ними.

Двэйн даже сперва не поверил в реальность происходящего, думая, что это лишь обманный маневр Кровавого, усыпляющий бдительность кочевников. Кровавый купил у степняков четырех замечательных коней, а точнее трех! Отправившись в дальнейшее странствие на двух конях, третьего они оставили позади… для Джоанны, по-видимому. Двэйн вздохнул в изумлении:

— Ругаард, да чего же, черт возьми, ты хочешь? Если ты хочешь, чтобы она отстала, стоит лишь прибавить шагу!

Двэйн все еще беспокоился и не желал, чтобы девушка шла за ними.

— А я думаю, что этот хвост сзади может быть нам полезен. Я знаю, о чем ты думаешь, Двэйн, и эта девушка знает. Но она не отступит, и мы оба знаем это, и знаем почему!

Кровавый, усмехнувшись, продолжил:

— Я прожил достаточно, но редко встречал таких людей. Но, уж если встретил, не стоит ли оно восхищения?

Не удержавшись, Двэйн сказал:

— Эх, а ты сейчас совсем не тот генерал Ругаард, которого я знаю!

Кровавый переменился в лице, холодно сказав Двэйну:

— Отныне мое имя – Кровавый! Я живу отныне лишь для себя! И делаю я все, что хочу! И мне, надо сказать, такая манера поведения нравится!

Двэйну было нечего ответить этому непостоянному человеку. Через пару дней следования по степ, Кровавый раздобривался все больше. Он любил покупать побольше еды и почаще менять коней у кочевников, побольше оставлял для Джоанны. Как то раз, отойдя от ночного костра, он отправился назад, а затем вернулся с Джоанной, усадив её возле Двэйна.

— Что за пара, возможно, вам предстоит пройти немало испытаний вместе! — сказал Кровавый с усмешкой. — Но такой шанс выпадает нечасто!

Двэйн равнодушно взглянул на Джоанну:

— Я надеюсь, ты понимаешь, что ни для тебя, ни для меня в этом походе нет абсолютно ничего хорошего?

— Понимаю… — ответила Джоанна.

— Тогда почему ты все же со мной? — удивленно произнес Двэйн.

Джоанна взглянула Двэйну в глаза, мягко спросив:

— Тогда почему ты не отдал меня тому эльфу, ведь знал, что он мог убить тебя за неповиновение?

— Ты знаешь… — Джоанна кокетливо засмеялась. — Но ты все же бежал вместе со мной. Поэтому теперь я вместе с тобой!

— Но ты должна понимать, что Кровавый может убить меня, да и тебя может убить… в любой момент!

— Что ж, тогда смерти не миновать! — ответила Джоанна, глядя на угли костра.

В её хитрых и кокетливых глазах была игривая усмешка. Двэйну понравился ответ, хоть он и не на шутку смутился. Держась за голову, он переживал тяжелые думы.

— Эх, знал бы я, что события сложатся так, отдал бы тебя этому мерзавцу эльфу.

Джоанна, обидевшись, ответила:

— Тогда я бы покончила с собой в его плену! Но даже мертвой я бы не оставила тебя!

Двэйн подумал подсыпать яду Кровавому, но подозревал, что этот пройдоха наверняка неуязвим и для ядов…

— Время пришло.

Но этот Кровавый хитрец… он всю дорогу не спускал глаз с Двэйна и Джоанны, он мог предугадать их намерения. Он ел лишь те вещи, что приобрел сам, сидел всегда в стороне от Двэйна. Двэйн отныне и сам не пытался никого обмануть. Поджарив мясо на костре, он предложил Ругаарду попробовать свежее жаркое, но Кровавый нисколько не поддавался на уговоры, питаясь лишь приготовленными своими руками пресными лепешками. Этот парень явно скверно относился к мясной и рыбной пище. Запах свежего жаркого нисколько не привлекал его.

Не сдержавшись, Двэйн спросил:

— Ты знаешь об отраве, подсыпанной в еду?

Взглянув на Двэйна, Кровавый растянулся в широкой улыбке:

— Двэйн, другие не понимают тебя, но я раскусил тебя, как орех. Ты, должно быть, не знаешь, но по прибытии в Дасюэшань мне надо будет придерживаться поста! Хоть я и спустился с гор довольно давно, но я один из учеников из Дасюэшани!

Наутро путники незамедлительно продолжили своё странствие. На пути им ещё не раз встречались кочевники, но отныне Кровавый не поддерживал торг с ними. В этих землях племена степняков были подчинены Саладином, хоть кое-кто и пытался сопротивляться покорителю. Все встречающиеся племена не были намерены торговать, ведь были заняты подготовкой к войне. Все, кто мог держать оружие и сидеть на коне, были готовы к войне, а в Дасюэшань то и дело отправлялись гонцы.

Видимо, они надеялись на поддержку от дасюэшаньцев. В конце концов, степняки и дасюэшаньцы считались дальними родичами. Даже троица путников, держащая путь в Дасюэшань, не раз останавливалась степными разъездами и допрашивалась, ведь те считали их лазутчиками Саладина. Кровавому не доставляло хлопот отвязаться от них, но время было бесценно…

В конце концов, путники приняли решение избегать степняков. Благо, они не встречались уже восемь дней. Стратегия империи по отношению к степнякам никогда не отличалась грамотностью. Хорошо хоть, наконец, расформировали этот двадцатитысячный кавалерийский корпус, состоявший из степняков. Все равно никакого проку от него не было. Глядя на все, что представало перед глазами, Кровавый невольно сказал:

— Во времена старины Лонгботтома дела шли иначе, ведь он был парень что надо. Жаль, что все, кто ему подчинялся, были дураками. Раньше этот двадцатитысячный корпус квартировался здесь, его целью было отпугивание всевозможных агрессоров из степи. Но потом и этот парень спятил. Благо, его вовремя сместили. Только казенное довольствие зря растрачивал. Когда войска выводили из степей, многие взбунтовались…

— Вот слушаю я тебя, и создается впечатление, будто мы на одной стороне, — подозрительно промолвил Двэйн.

Помолчав, Кровавый ответил:

— Моя главная цель – отомстить Байхэчоу! Больше у меня целей нет! А цели Империи и Роландовского народа мне более не интересны.

В тот день троица путников наткнулись на ручей в глубине степи. Вода в нем была необыкновенно чиста. Ручей проложил русло, что говорило о его древности, его воды приносились откуда-то с севера.

— Скоро мы достигнем цели, — объявил Кровавый.

И вправду, вскоре горизонт сменился со степного на горный. Ночной небосвод уходил вдаль за горные вершины, с которых реки и ручьи приносили живительную прохладу севера. Местные жители почитали эти реки, придавая им сакральное значение. Глядя вдаль, Кровавый едва слышно и задумчиво сказал:

— Когда-то, я и Ланьхайюэ спаслись от Байхэчоу именно благодаря этому чудесному ручью…

Не прерывая речи, Кровавый указал в сторону одной из отдаленных гор с заснеженной вершиной. Неожиданно засмеявшись, он сказал:

— Я вспомнил, как на той горе мы с Ланьхайюэ изрядно перебранились.

Двэйн внимательно посмотрел на одну из множества гор в дали. Горный пик было не рассмотреть, так как он был окутан облаками. Это зрелище заставляло забыть обо всем мире и погрузиться в бездну мечтаний. Казалось, будто даже злобное лицо Кровавого отныне не такое уж ужасное. Вечером этого дня троица путников, наконец, достигла подножия дасюэшаньских гор и увидели всю красоту поросших кустарником обрывов.

Горы были высоки и величественны, вершины были огромными снежными коронами. Двэйн невольно подумал:

«Хм, а ведь Байхэчоу все эти годы был попросту загнан в угол!»

Кровавый легонько хлопнул Двэйна по плечу, усмехнувшись, сняв таким образом магическую блокировку магии Двэйна. Двэйн почувствовал себя необыкновенно свободно и легко. Все эти дни путешествия Двэйн чувствовал себя будто связанным тяжелой стальной цепью, но теперь страдания были позади. Двэйн попытался собрать магические силы, но с досадой обнаружил, что их крайне мало.

— Что ж, сначала предстоит вдоволь отдохнуть и накопить энергию.

Двэйн вопросительно взглянул на Кровавого.

— Не переживай, я дам тебе возможность, но сначала исполни завет учителя! — сказал Кровавый. — Приведи мне Байхэчоу, а потом я разберусь и с тобой!

Кровавый широко и задорно улыбался. Он прошептал, будто говоря с собой:

— Сгинуть здесь тоже не самая позорная смерть.

Кровавый говорил сам с собой, не обращая внимания на Двэйна!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 423. Он не человек**

С подножия в гору вела лишь одна небольшая тропинка. Правда, даже тропинкой её было сложно назвать. Просто горный рельеф в этом месте не был столь крутым и неровным.

Кровавый начал восхождение первым. Его балахон колыхался на ветру, он шел легко и непринужденно. Двэйну приходилось гораздо труднее, да и Джоанне тоже, даже при том, что она была рыцарем восьмого уровня. Периодически внизу мелькали одетые в кочевническую одежду фигуры. Карабкаясь в гору теперь уже на четвереньках и что-то бормоча себе под нос, Двэйн внезапно заметил неподалеку еще одну фигуру, облаченную в нагольный полушубок с потертостями и свободные мешковатые шаровары.

Человек находился на одном из отрогов горной вершины, стоял на коленях и то и дело кланялся в землю. С его стороны доносилась молитва, слова которой Двэйн различить не мог. Затем человек встал, сделал три шага вперед и вновь пал на колени, продолжая ритуальное действо. Он из раза в раз повторял свой ритуал. Хотя было отчетливо видно, что он изрядно устал и уже не в силах твердо стоять на ногах, он все продолжал вставать и, вновь падая, молиться. Двэйн заметил признаки какого-то опьяняющего или одурманивающего экстаза в глазах степняка.

Вздохнув, он сказал:

— Хм, а этот человек своё дело знает, так старается… он просит милость богини?

Посмотрев в сторону молящегося, Кровавый нисколько не удивился, сказав:

— Это ещё что…

На самом деле, Дасюэшань с древнейших времен был священным местом для окружавших это место степных народов. Как ни странно, все степные племена были последователями одного культа.

— В представлении степняков Богиня способна избирать смертных и вселяться в них! — сказал Кровавый, не сводя глаз с отбивающего земные поклоны степняка.

— Каждый год один из них молиться на горе. Время постоянно разнится, как-то раз я видел как один из них поднялся таким образом на сто ли в гору, казалось, будто он дойдет до вершины и упадет вниз!

Тем временем трио путников уже миновало ту часть склона, где молился кочевник. Увидев Двэйна, тот переменился в лице. Его лицо приобрело грозное выражение. Кочевник вновь поклонился, теперь уже в сторону Кровавого.

— Это единственный путь к вершине горы, стоит остерегаться посторонних, они могут быть опасны, особенно шаманы.

Когда Ругаард договорил, троица уже завернула за очередной горный пик. Отныне земля скрылась за облаками. Дорога становилась все более извилистой и узкой, внизу была бездонная пропасть. Путники же, тем не менее, не сбавляли шаг, и вскоре они достигли первых горных снегов. Где-то вдалеке еле просматривались группы горных баранов обживших эти места. От холода глаза путников постепенно приобрели серебристый оттенок. В определенный момент стала видна вершина. Как ни странно, снег на ней был кем-то расчищен.

Обернувшись, Двэйн увидел внизу лишь облака и горный туман. Стужа заставляла путников то и дело ежиться и мерзнуть. На вершине было несколько человек. По всей видимости, это были степняки, но их полушубки были расшиты всевозможными украшениями, будто они были вождями или правителями. Они стояли вокруг огромного костра. Из огня исходило изумрудно-зелёное свечение неизвестного Двэйну происхождения.

— Они пришли просить у богов помощи, — пояснил Кровавый. — Эх, похоже, эти племена затеяли войну в скором времени… Двэйн, я думаю, это и есть противники Саладина. Они бросают в огонь особые составы, заставляющие пламя принимать зелёный оттенок. Этот огонь призывает всех тех, кто вынужден участвовать в предстоящей войне! — продолжал Кровавый.

Степняки заметили приближающихся Кровавого и его спутников и всполошились. Вид черного балахона Ругаарда вводил степняков в изумление. Они знали, что он был Дасюэшаньским магом. Степняки встали и стали поспешно ретироваться. В знак приветствия вожди пали на землю, отбивая поклоны. Кровавый шел вперед, не обращая на них никакого внимания. Троица путников стояла на самом краю обрыва. Казалось, вот-вот кто-нибудь из них соскользнет вниз.

Разыгрывалась снежная буря, небо было пасмурным и тёмным. Внезапно перед путниками появилась длинная железная цепь толщиной почти что с руку здорового мужчины.

— Держите концы и вперед! — Сскомандовал Кровавый. — Это единственный мост на ту сторону обрыва!

Кровавый шагнул вперед, заставив цепь еще больше раскачиваться от ветра и взгромоздившихся путников. Однако Кровавый шел абсолютно спокойно, не испытывая никаких затруднений. Двэйн прикинул, что при хорошей погоде перейти обрыв ро стальной цепи наверняка было бы проще простого, но, как на зло, испортившаяся погода создавала помехи. Двэйн посмотрел через плечо на Джоанну, которую крепко держал за руку. Двэйн и Джоанна думали, что на конце цепи их ждет ровная земля и полная безопасность. Но кто бы мог подумать, что противоположный горный пик еще вовсе не был концом их пути. Пройдя еще с восемь подобных «мостов», путники достигли последней горной вершины. Двэйну казалось, что его ступни отныне не сделают и шага.

Вздохнув, он сказал:

— Ну, наказ дасюэшаньского учителя – еще куда ни шло, мистические превращения – тоже!

Услышав его речь, идущий впереди Ругаард громко рассмеялся и сказал:

— Этот мост – вовсе не преграда для посторонних, он лишь показывает, кто достоин пройти в Дасюэшань, а кто – нет! Никто не может пройти по мосту просто так, на то должна быть воля неба. Ни один смертный еще не пересекал этих мостов!

К счастью, канатные и цепные мосты закончились. Перед путниками предстала главная вершина во всей её красе! Пик был настолько высок, что определить его высоту было невозможно. Возможно, причиной тому был снег, не позволявший даже оглядеться. Погода и вправду сердилась не на шутку. Неподалеку из снега торчала огромная ледяная скульптура. Казалось, она не была похожа на обычную рукотворную скульптуру. Наверняка, она ей была уже не одна тысяча лет. Лёд, из которого она была сотворена, был зелёного цвета.

«Погибший без смысла и славы» — гласила надпись на ледяной глыбе.

Продолжавшиеся дальше письмена Двэйн был не в силах прочитать, ведь не в полной мере знал древний язык. Джоанна бросила взгляд на ледяную глыбу, её лицо приняло выражения крайнего изумления, она сильнее сжала рукав Двэйна. «

— Похоже, это эльфийское письмо!

У Двэйна замерло сердце. Двэйн знал, что Гэндальф обучал Джоанну эльфийской магии, и Джоанна, скорее всего, не ошибается. Джоанна не знала эльфийский язык, но могла точно узнать их рукопись визуально. Надо же, местные дасюэшанький маг не только знал языки имперских народов, но и эльфийскую рукопись освоил. А остальные языки тогда чьи? Орочьи что-ли? Гномьи? Сразу за скульптурой показался узкий горный проход, над которым, покачиваясь и готовясь упасть, нависла огромные сосульки. Они были разной длины и толщины, но каждая с легкостью прибила бы насмерть человека. Подойдя к этому месту, Ругаард внезапно остановился, будто прислушиваясь.

Двэйн хотел было заговорить, но замолчал, увидев сосредоточенный и нервный взгляд Кровавого, который шепотом заговорил:

— Эх, десять лет прошло, я уж и забыл о них… — договорив, он продолжил. — Учитель, я вернулся, ты не узнаешь меня? Эх, какая тоска… я вернулся… я все-таки вернулся!

Всматриваясь в сосульку, Кровавый будто перенесся мыслями на десять лет назад. Тогда он был юнцом, пришедшим в Дасюэшань обучаться магическим искусствам. В его глазах были тоска и радость. Трое путников стали избранниками Богини в этот день. С этого дня этим трем путникам мог завидовать весь мир. Эти трое отныне были кандидатами на пост будущих дасюэшаньских магов. Трудно было представить, сколько им придется вынести ради этого, да и сама одинокая аскетическая жизнь не сулила ничего приятного душе. Разум Байхэчоу, мудрость Ланьхайюэ и жестокость Ругаарда – то немалое, чем должен был обладать дасюэшаньский маг. Двэйн, Джоанна и Кровавый стояли в огромном ледяном зале, сосульки на потолк продолжали подрагивать. Руггард стоял, не говоря ни слова.

Когда-то давно юного Байхэчоу ранила одна из сосулек, упавших сверху, после чего весь день его носили на спине его соученики, отчего к нему на всю жизнь прикрепилась унизительная кличка «Трус». Юный Ланьхайюэ в те времена страшно любил играть с этими сосульками. Как же три дружных парня выросли, стали могущественными магами и превратились в заклятых врагов? Внезапно Ругаард выпал из своих воспоминаний, взмахнул рукой и обрубил висящие сосульки скрытым в рукаве кинжалом!

Кровавый вздохнул, усмехнувшись:

— Да уж, чем старше, тем дурнее. Эх, все эти старые воспоминания… эти двое уже давно не здесь, почему я все беспокоюсь о них?

Взглянув через плечо на Двэйна, он сказал:

— Вперед, парень!

Договорив, он схватил Двэйна за воротник и потащил за собой. Но внезапно они оба замерли, прислушиваясь. Кровавый был изумлен. Откуда-то снаружи доносился мягкий голос, полный раздражения:

— Двэйн, Герцог Тюльпан! Ты пространствовал уже столько дней, неужели планируешь прятаться здесь?

Двэйн и Джоанна переглянулись, оба были крайне удивлены.

Лосюэ!

Лицо Двэйна было сосредоточенным и полным раздумий.

— Явился таки, трансвестит чертов! Настиг все-таки…

Посмотрев наверх, Двэйн увидел смутный силуэт левитирующего человека. Лосюэ переходил цепной мост так легко, будто прогуливался у себя в саду.

— Двэйн. Двэйн, Двэйн… в прошлый раз твой план, кажется, был спрятаться в болоте, теперь же ты решил забраться так высоко. Каждый раз ты не перестаешь восхищать меня!

Кровавый взглянул на Двэйна вопросительным взглядом:

— Что за человек такой? Он за тобой пришел?

Двэйн пожал плечами и засмеялся:

— Кровавый, честно говоря, это не совсем человек.

— А кто же?

— Мерзавец-трансвестит! — злобно вскрикнула Джоанна.

Ну вот, две неприятельских силы столкнулись.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 424.1. Поднимись и встреть свою смерть (часть 1)**

Лосюэ медленно приближался к ним. Не дойдя до них около десяти шагов, он внезапно остановился. Взгляд его был устремлен на Скарлет Вотерс.

На лице Короля Эльфов отразилось изумление. Он посмотрел на шамана, и глаза его сверкнули. Прошло довольно долго прежде чем он тихо вздохнул и сказал:

— А ты хорош, Двэйн… Неужели вы пришли на гору именно для того, чтобы просить защиты у этого сильнейшего?

Ведь кто таков Багровая река! По его мнению, Байхэчоу был первым во всем мире, а Скарлет Вотерс — второй! Кроме Короля Шаманов, этот старец никого не уважал.

Когда перед ним неожиданно возник этот очаровательный мужчина, выражение его лица стало очень серьезным. Шаман сразу понял, что Лосюэ наверняка обладает нешуточной силой, но… Все это пустяки!

Не обращая внимание на эльфа, Скарлет Вотерс намеренно повернулся к Двэйну и, стоя вполоборота, сказал:

— Это и есть тот трансвестит, о котором вы только что говорили?

Двэйн горько усмехнулся.

— Это прозвище звучит несколько неприятно, но мы действительно не можем в точности определить, мужчина он или женщина.

Скарлет Вотерс кивнул и, прищурившись, принялся разглядывать Лосюэ.

— Когда это на материке снова появился маг святого уровня? Ха… Сначала Хуссейн, затем Родригез… Похоже, святые сильнейшие действительно утратили свою ценность. Ха, только-только достиг такого положения, а уже смеет беззастенчиво вторгаться на Большую Снежную гору и наделать шуму…

— А… Это… На самом деле, он преследует меня, — Двэйн нарочито громко вздохнул и продолжил. — Мой дорогой товарищ, не кажется ли тебе странным, почему я вдруг ни с того ни с сего примчался в пустыню? А это все именно потому, что этот господин преследует меня и хочет убить… И пусть тебя не вводит в заблуждение его внешняя интеллигентность и очарование. По силе он едва ли отстает от тебя! По меньшей мере, я не могу с ним справиться и вынужден спасаться бегством.

Скарлет Вотерс холодно усмехнулся.

— Ты хочешь, чтобы я помог тебе избавиться от него?

Двэйн не стал отвечать напрямую, а задал встречный вопрос:

— И ты сможешь спокойно смотреть на то, как он издевается над твоим товарищем?

Этим вопросом он попал в самую точку. Скарлет Вотерс был весьма честолюбив. Двэйн не только был его «товарищем», но и орудием, с помощью которого он стремился выведать некоторые особо интересующие его тайны Большой Снежной горы, передаваемые из поколения в поколения. К тому же, именно он, Скарлет Вотерс, схватил этого человека, и если кто-то попытается выкрасить его у него из-под носа… то разве он не потеряет лицо перед своими соплеменниками?

— Меня не интересует, кто ты и откуда пришел… Сейчас ты у меня спустишься отсюда так же, как и поднялся!

Шаман повернулся к нему лицом, а затем выступил на полшага вперед, как бы невзначай закрывая собой Двэйна и Джоанну. Маг не преминул воспользоваться этим и, взяв девушку за руку, незаметно отступил с ней на шаг назад, очутившись как раз за спиной Скарлет Вотерс.

В этот момент шаман вновь заговорил, и голос его был ледяным:

— Тебе не следовало сюда приходить! Ха, святой сильнейший… Большая Снежная гора стоит нерушимо вот уже многие века, и за это время сюда приходило немало таких чересчур самонадеянных магов, как ты. Никто из них живым отсюда не уходил! А ты… В прочем, у меня сейчас слишком много важных дел, а потому совершенно нет настроения стоять тут и препираться с тобой. Проваливай отсюда и побыстрей!

Такие речи Скарлет Вотерс произносил крайне редко, и они были ему совсем не свойственны. Хотя он всегда держался высокомерно, но, в конце концов, этот очаровательный мужчина был магом святого уровня. Прекрасно зная свои возможности, он никогда бы не стал обращать внимание на обыкновенных святых магов, но теперь ему предстояло подняться в горы и сделать одно очень важное дело. Сравнивая себя со своим заклятым врагом, шаманом Байхэчоу, он понимал, что в столь ответственный момент силы нужно поберечь.

Лосюэ спокойно выслушал его. На его губах заиграла легкая усмешка, но он не стал понапрасну сердиться на него. Улыбнувшись своей завораживающей улыбкой, эльф тихо сказал:

— Эх, что ж делать? Любезный друг, вынужден Вас огорчить, но я должен забрать у Вас этого молодого человека и его спутницу. Это часть нашего с ними договора. Должен признать, что хотя я не очень хороший партнер, но нарушать оговоренные мной правила я не стану.

Скарлет Вотрес не любил тянуть кота за хвост, а потому, видя упорство противника, твердым голосом сказал:

— Тогда Вы подписываете себе смертный приговор.

Поединок между двумя сильнейшими вспыхнула буквально без видимой на то причины!

Из тела Скарлет Вотерс внезапно вырвалась мощная сила. Этот бурный поток медленно разрастался, и вокруг него закрутился плотный ледяной вихрь.

Затем шаман прокричал что-то. У него не было при себе никакого оружия, но его пальцы были направлены в сторону Лосюэ.

\*Вжух!\*

Ледяная Доу Ци Большой Снежной горы развернулась над ее вечно замерзшей вершиной. Это было место, где она зародилась и обретала особую мощь.

Вьюга, вмиг застлавшая небо, стала постепенно скапливаться на кончиках пальцев Скарлет Вотерс. Он резко выбросил их вперед и стремительно полетел на врага. Казалось, шаман медленно и плавно парил в воздухе, но за секунды он развернул магию, гораздо более мощную, чем магия святого уровня.

Температура и без того холодного воздуха разом упала еще в несколько раз! Под влиянием мощных святых сил влажность воздуха резко повысилась, и теперь можно было увидеть невооруженным глазом, как сильный мороз медленно распространялся вокруг, превращая зависшие в воздухе капли воды в лед.

Лосюэ, казалось, был со всех сторон окружен леденеющей стужей. Плавающие по воздуху кристаллики льда постепенно разрастались, формируя вокруг эльфа нечто вроде клетки.

В этот момент Скарлет Вотерс неожиданно возник перед самым его носом!

Ледяная Доу Ци!

Ученика предыдущего Короля Шаманов многие на горе называли безумцем! Ледяная Доу Ци, которую он мог развернуть, была намного сильнее Доу Ци Ланьхая. Даже Король Эльфов, приняв столь мощный удар, не посмел подумать о шамане с пренебрежением. Его запястье задрожало, и вокруг него тут же возникла тонкая серебристая нить, которая подобно змее стремительно взвилась в воздух и опутала его с ног до головы.

\*Вжух!\*

Пальцы Скарлет Вотерс ударились об эту вращающуюся нить! Стоявшие неподалеку Двэйн и Джоанна, услыхав звук соприкоснувшихся друг с другом сил, вздрогнули и отшатнулись.

Этот звук не был сильным, но он точно разом проникал в тело человека и яростно разрывал его сознание!

Скарлет Вотерс был уверен, что его Ледяная Доу Ци непобедима. Внешне казалось, что раз у него нет при себе никакого оружия, то его легко победить, но на самом деле его сила была страшнее самого заточенного клинка. Его пальцы прошли сквозь серебряную нить эльфа, но он внезапно ощутил, как поток мощной энергии преградил ему путь к наступлению. Ледяная Доу Ци внезапно неподвижно повисла в воздухе.

В небе всколыхнулась воздушная волна, и двое сильнейших были вынуждены одновременно попятиться назад. Пальцы парящего над землей Скарлет Вотерс были направлены на Лосюэ. Водяной вихрь, закружившийся вокруг Короля Эльфов и обратившийся в лед, уже был во многих местах пробит серебряной нитью. Когда Лосюэ сделал шаг назад, ледяной барьер вокруг него в тот же миг хрустнул и рассыпался на тысячи осколков.

— Силы Вашего Превосходительства намного мощнее тех, что мне доводилось встречать во время моего путешествия по материку, — голос эльфа звучал как будто откуда-то издалека. — Очень жаль, — честно признался он, — что я не могу оставить Вам Двэйна и его спутницу-мага.

— В таком случае можешь подойти поближе.

Когда шаману встречался противник с очень сильным характером, он будто сам становился сильнее. Он понимал, что недооценил противника, и эта мысль пробудила в нем честолюбивые наклонности.

Он внезапно глубоко вздохнул и раскрыл ладони, над которыми тут же возник белый мерцающий свет. Затем в небе раздался громкий звук, похожий на удар камня о камень.

С помощью святых сил он извлек из воздуха бесчисленное множество капелек воды, которые разом вновь застыли. В небе на протяжении нескольких километров только-только образовавшиеся льдинки стали превращаться в ледяные кинжалы!

Острыми концами они были направлены на стоящего посредине Лосюэ.

— Ха! — громко воскликнул Скарлет Вотерс.

Кинжалы разом выпустили струю морозного воздуха, и каждый из них вспыхнул холодным стальным блеском, который взвился в небо, и Ледяная Доу Ци, вмиг заполонившая собою небо, превратилась в огромный острый меч.

Шаман хлопнул в ладоши и воскликнул:

— Соединитесь!

Двэйн услышал раздавшийся гул. Бесчисленное множество ледяных кинжалов, управляемых Скарлет Вотерс и источавших Ледяную Доу Ци, одновременно сорвались с места и понеслись на стоявшего в центре вихря Лосюэ. Они с бешенной скоростью мчались на эльфа, и, казалось, что с неба внезапно полил сильный дождь. Лосюэ выглядел сосредоточенным. Вокруг него разом возникло фиолетовое свечение, и даже серебряная нить на его запястье стала фиолетовой.

Она бешено извивалась, сотни тысяч ледяных кинжалов, устремившихся на Лосюэ, выбрасывая потоки Доу Ци, слились в одно целое, издавая звуки, подобные раскатам грома. Вся эта масса с грохотом неслась на Короля Эльфа.

В какой-то миг внутри нее внезапно возник ослепительный свет. Двэйн невольно отвернулся, едва не ослепленный этим неожиданно вспыхнувшим сиянием.

Фиолетовое свечение полностью поглотило Лосюэ, серебряная нить продолжала яростно извиваться в его руках. В этот миг он больше был похож на танцора невиданной красоты, который, сделав в воздухе пирует, устремился вперед.

Именно в этот миг он словно изменил законы времени. Силы, выделяемые мечами, плотно переплелись между собой, но Лосэю с невероятным трудом все же удалось деформировать пространство. Двэйн собственными глазами видел, как эльф, атакованный бешеным вихрем из острых ледяных ножей, медленно танцевал в пространстве, и потихоньку в плотном ледяном потоке образовалась небольшая трещина, в которой он и укрылся…

— Улизнул? Неужели в самом деле улизнул? Посмотрим, чьи святые силы сильнее — твои или мои!

Голос Скарлет Вотерс звучал насмешливо, но в нем чувствовалась плохо скрываемая жажда кровопролития. Он взмахнул рукой, и на его ладони тут же возник длинный меч причудливой формы. Он создал его из своей Доу Ци, превратив ее в лед. Крепко сжав рукоять меча, шаман бросился с ним на врага…

Лосюэ всегда легко перемещался в пространстве, но, отражая стремительную атаку Скарлет Вотерс, он постепенно начал ощущать во всем теле некоторую тяжесть. Свет мечей, казалось, заполонил собой все окружающее пространство. Пока ему успешно удавалось увернуться от сыпавшихся на него кинжалов, но с каждым разом отыскать щель между ними становилось все трудней… Очевидно, что противник не хуже него разбирался в законах времени и пространства.

Лосюэ издал громкий пронзительный свист! Услышав его, Двэйн поспешил закрыть уши руками.

Вслед за этим свистом по воздуху стремительно пронеслась мощная волна, и летящие в небе ледяные кинжалы, попадая в нее, подобно морскому отливу, вмиг также стремительно помчались в обратном направлении!

Но Лосюэ отлично понимал, что он вовсе не разбил ударную силу противника.

Острая боль пронзила его тело. Король Эльфов наклонился и увидел, что на руках его остались глубокие раны, из которых медленно сочилась кровь, и вскоре рукава его платья были насквозь пропитаны ею.

— Очень хорошо! С тех пор, как я начал свое путешествие по материку, ты первый, кто смог ранить меня, — голос Лосюэ звучал удивительно спокойно.

В этот миг шаман с мечом в руке неожиданно возник перед ним. Он взмахнул им, и Ледяная Доу Ци со свистом ударила эльфа в плечо…

Раздался громкий гул, который был слышен на много миль окрест. Даже на вершинах облачных гор и на глубине туманных озер был слышен этот гул.

Двое сильнейших стояли друг против друга. Ледяной меч Скарлет Вотерс с силой опустился на плечо Лосюэ. Их силуэты точно одновременно застыли в воздухе…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 424.2. Поднимись и встреть свою смерть (часть 2)**

В этот миг столкновение сил двух сильнейших снова всколыхнуло время, которое довольно странно изменилось.

Теперь, в эту секунду, оно точно замедлило свой бег во сто крат или даже тысячу крат.

Это длилось только один миг, но Двэйну показалось, что силуэты двух магов надолго неподвижно застыли в воздухе… Вокруг них образовалась сияющая сфера, которая то и дело выбрасывала в окружающее пространство сверкающие молнии…

Поражало то, что одна ее половина источала серебристо-белый свет, а вторая была подернута бледно-фиолетовым сиянием. Очевидно, что в этот момент внутри сферы происходила ожесточенная борьба между двумя сильнейшими. Лицо Скарлет Вотерс было мертвенно-бледным, грозя вот-вот стать прозрачным. Лосюэ поначалу был окружен фиолетовым свечением, но постепенно цвет кожи вернулся к первоначальному оттенку.

Шаман был уверен, что рассек Лосюэ плечо, но затем он с удивлением обнаружил, что между лезвием его меча и плечом эльфа осталось крошечное расстояние. Заостренный конец меча был опутан серебристой нитью…

Наконец…

Лосюэ, оказавшись лицом к лицу со своим врагом, неожиданно рассмеялся и мягко сказал:

— Вы очень сильны. Действительно очень сильны… Как жаль, что Вам еще очень далеко от меня.

Когда он договорил, его запястье слегка задрожало, и серебряная нить натянулась как струна, а затем бросилась на меч Скарлет Вотерс, плотно опутав его конец. Шаман подобно большой птице кубарем вылетел из сферы.

Глаза Лосюэ сверкнули. Вокруг его тело внезапно тоже вспыхнуло сияние, и он в тот же миг возник рядом с отлетевшим в сторону шаманом.

Теперь Двэйн не успевал следить за движениями двух сильнейших. Неожиданно до него донесся оглушительный грохот. В тот же миг Лосюэ несколько раз подряд атаковал Скарлет Вотерс. Шаман молча сжимал свой ледяной меч и усердно отражал удары серебряной нити противника. Другой рукой он призывал свою Доу Ци, которая на таком небольшом расстоянии успешно сдерживала атаки Короля Эльфов.

В этой неистовой какофонии Двэйн увидел, как маги наконец разлетелись по разные стороны. Лосюэ лишь немного отбросило назад, но он тут же поймал равновесие, в то время как Скарлет Вотерс отлетел и шлепнулся на вершину стометровой снежной горы.

Послышался хруст трескающихся камней. Двэйн испугался — не случится ли так, что от удара гора расколется на две части, и Скарлет Вотерс упадет в разверзнувшееся ущелье? Король Эльфов плавно парил в воздухе. Внезапно он побледнел и сплюнул кровью. Немного придя в себя, он не успел вновь схватить серебряную нить — его рукав неожиданно превратился в разодранные куски ткани, которые стали медленно падать на землю, оголяя его плечо.

На его плече было множество ран и царапин, из которых обильно текла кровь.

Двэйн и Джоанна стояли внизу. Увидев раненого Лосюэ, они невольно вздохнули.

Похоже, Скарлет Вотерс и в самом деле слабее этого гермафродита!

С высокого горного пика донесся яростный рев. Вслед за ним послышался хруст взорвавшихся камней, и с утеса в небо взлетела чья-то тень.

Волосы Скарлет Вотерс были растрепаны. Глаза его горели ненавистью. Казалось, от его страшного рева содрогнулось небо и затряслась земля. Горы эхом вторили ему, и с крутых обрывов слой за слоем начали сыпаться камни и горные породы. Но как бы могущественным он не казался в эту минуту, было видно, что каждое движение дается ему с огромным трудом.

У Лосюэ же были всего лишь небольшие раны на плече…. Одежда шамана была изодрана и лохмотьями свисала с его исхудалого тела. Весь он с ног до головы был покрыт мелкими порезами, каждый из которых обильно кровоточил. Скарлет Вотерс с помощью Доу Ци остановил кровотечение.

Увидев, что шаман сдаваться не намерен, Лосюэ глубоко вздохнул:

— И так понятно, кто победит, а кто проиграет. К чему такое упорство?

Скарлет Вотерс зарычал и внезапно кинулся на эльфа. Лосюэ нахмурился. Когда шаман был уже совсем близко, он со всей силы взмахнул серебряной нитью, и она начала вращаться вокруг шамана, слой за слоем опутывая его. Эльф взмахнул рукой. Его пальцы были направлены прямо в сердце шамана.

Кровавый блеск вырвался из груди Скарлет Вотерс, но эльф внезапно сделался мрачным.

Ни тени боли не отразилось на лице шамана. Глаза его хищно заблестели.

Послышался звонкий удар. Ладонью Скарлет Вотерс с легкостью разбил сковавшую его нить и крепко схватил Короля Эльфов за плечи…. Лосюэ успел увернуться, иначе бы удар пришелся прямо в область сердца.

Он открыл рот, и из его глотки вырвался фонтан крови. В лице на миг появилось злобное выражение. Его запястье снова дрогнуло, и серебряная нить начала стремительно сжиматься, накрепко связывая шамана по рукам и ногам.

Скарлет Вотерс закричал. Вокруг него заблестел серебристый свет — он боролся из последних сил. Но фиолетовое сияние нити становилось все сильней. Послышался громкий треск — это вскрылись раны на теле шамана, края которых он пытался сомкнуть с помощью своей Доу Ци.

Из множества глубоких ран разом хлынула кровь. Двэйну, следившему за сражением издалека, показалось, что шаман в один миг превратился в кровавое месиво.

Скарлет Вотерс стал медленно подать на землю. Он снова шлепнулся на вершину снежной горы и, скатившись обледенелого обрыва, упал прямо на торчащие кверху сосульки, образовавшиеся по обе стороны от горной дороги.

Двэйн тут же бросился к нему. Скарлет Вотерс, окровавленный, лежал на земле. К счастью, он лишь был тяжело ранен, но не убит. Двэйн помог ему подняться. Он еще мог говорить, его голос звучал очень слабо, но маг расслышал его хриплый смех. Он по-прежнему не желал признавать свое поражение.

— Мальчик мой… Двэйн… Откуда ты привел этого… гермафродита? А он силен!

В конце концов, он был сильнейшим святого уровня. Очень скоро Двэйн увидел, как раны на теле шамана начали потихоньку зарастать. наконец Скарлет Вотерс оттолкнул от себя мага, сам окончательно поднялся на ноги, хотя это удалось ему с огромным трудом и его движения были несколько неуклюжи.

Его внешние повреждения очень легко было исцелить, но эта весьма непродолжительная битва была настолько ожесточенной, что нанесла силе шамана существенный урон.

Лосюэ парил на высоте нескольких десятков метров над землей. Он пристально наблюдал за тремя магами и видел, как шаман с помощью святых сил залечил раны на теле.

— Все еще хочет продолжать борьбу? — голос Лосюэ звучал холодно и отстраненно. — Я же говорил, что хоть ты и силен, но до меня тебе еще далеко! Как давно я не был ранен!

— Ха! Ну и что с того? — невозмутимо отозвался шаман, гордо подняв голову вверх.

— Раненым обычно бывает мой враг. Я всегда убиваю своих врагов, — глаза Короля Эльфа гневно сверкнули. — А ты просто ничтожный болван! Твоя жизнь ничего не значит, а на моем драгоценном теле появились царапины! Я изначально не особо стремился убить тебя, но теперь…

Запястье Лосюэ дрогнуло, и серебряная нить в его руках вновь взвилась вверх, а затем устремилась вперед.

Слегка развеваясь на ветру, нить внезапно стала похожей на стальную леску, которая с бешенным свистом вытянулась в одну прямую линию.

На ней стали поблескивать фиолетовые искорки…

Даже облака в небе вмиг стали фиолетовыми! Фиолетовый цвет становился все более насыщенным, будто из туч вот-вот хлынет фиолетовый дождь!

Облака столь причудливого цвета густо нависли над снежными вершинами. Что-то давящее чувствовалось в них…!

Фиолетовое излучение внешне было мягким и успокаивающим, но отражаясь на коже, он давал какой-то поразительно холодный оттенок.

— Вы можете гордиться тем, что Вам оказана честь быть первым человеком, убитым мною! — низким голосом проговорил Король Эльфов. — К тому же… человек с силами святого уровня!

Серебряная нить внезапно опустилась на землю, как будто прямые лучи прожгли шамана насквозь. Он застонал и вскинул руки. Мощный поток Ледяной Доу Ци с грохотом вырвался наружу.

Но нить с легкостью разрезала неистовый вихрь холодной энергии, как острый нож в два счета расправляется с куском сливочного масла. Ничем не останавливаемая, нить во весь опор неслась на Скарлет Вотерс.

Но в этот миг с вершины горы донесся громкий звук, похожий на лязг металла.

Звук неотступно приближался. Очевидно, что до его источника было не менее тысячи, если не десяти тысяч ли, но он несся так быстро, как будто уже полностью сломал закон распространения звука в этом мире.

Этот звук подобно раскатам грома эхом разнесся по всей Большой Снежной горе, так что все, включая Лосюэ, отчетливо услышали его.

— Значит, ты говоришь, что если твой противник ранен, то ты непременно убьешь его?

Голос звучал спокойно, но когда Двэйн услышал его, то почувствовал в нем явное отвращение. Оттенок равнодушия и презрения ко всему миру — казалось, тот, кто это говорит, ненавидит всякое живое существо на земле. Почти одновременно с этим голосом в небе внезапно вспыхнуло серебристое сияние, поражающее своей красотой.

Этот серебристый луч был подобен реальной материи. Он с легкостью прошел сквозь густые фиолетовые облака, а затем рассредоточился по небу, превратившись в бесчисленное множество тончайших сетей. Их свет был ослепляющим.

Пурпурные тучи, заволокшие небо, по-прежнему бурлили и клокотали, но под воздействием вновь возникшего света стали постепенно рассасываться. Вскоре оставшиеся облака объединились в одно и стремительно уплыли за горизонт. В тот же миг все ущелье озарилось ярким светом. Теперь кристально чистое небо и белоснежные горы полностью им поглощены, как будто нечто чудесное сошло из рая на землю.

С легкостью поглотив фиолетовое эльфийское сияние, развернутое Лосюэ, отделившийся от остальных тонкий серебристый луч внезапно устремился прямо на эльфа! Луч казался слабым, но мощная сила, заключенная в нем, казалось, могло пронзить даже небесное пространство!

В зрачках Лосюэ внезапно вспыхнули искорки счастья. Стоя лицом к несущемуся на него лучу, он остро ощутил некое бескрайнее чувство, заключенное в этот луч.

Он вскинул руку, и перед ним тут же возникла его серебристая нить…

Лосюэ почувствовал холод, как будто легкий ветерок пронесся мимо него, едва задев его лицо. Но затем он собственным глазами увидел, как тонкий волос медленно упал с его головы. Серебряная нить беззвучно лопнула и порвалась.

Но… что это было за чувство?

Похоже на… боль?

Лосюэ поднял руку и ладонью провел по щеке. Поднеся ее к глазам, он обнаружил на ней полоску темно-красной крови. На его левой щеке появилась тонкая, едва заметная ранка. Из нее медленно просачивались капли свежей крови…

Лосюэ вздрогнул и резко поднял взор, гневно уставившись на горную вершину вдалеке…

Этот внезапный удар… Неужели… он откуда-то оттуда?

Но тогда кто скрывается за этой горной вершиной?

На расстоянии тысяч ли вот так запросто прорвать мой оборонительный барьер и поранить меня?

Из-за далекой вершины снова раздался голос, который так спокойно, словно доносился из глубины бесконечности.

— Разве ты не говорил, — отчетливо произносил голос, — что тот, кто ранит тебя, непременно будет убит? Я поранил тебе лицо. Ты должен убить меня. Если ты так смел, то давай! Я жду тебя!

Голос говорил пренебрежительно. В этом не было никаких сомнений.

И это сильно озлило Короля Эльфов. Никто, ни один противник, еще не осмеливался так пренебрежительно говорить с ним! Эльф от природы был очень высокомерным, а потому эти слова заставили его потерять прежнее спокойствие. Он даже забыл вызвать святые силы, чтобы залечить рану на щеке!

Или… не забыл?

Он вскинул руки и, указывая на вершину горы, направил туда оставшуюся часть серебряной нити, которая по-прежнему извивалась вокруг его запястья.

— Неважно, кто ты! Ты ужасно рассердил меня! — злобно воскликнул Лосюэ. — Я убью тебя! В противном случае, я буду носить на лице эту позорную метку до тех пор, пока не разделаюсь с тобой!

Голос Лосюэ эхом разнесся в горах.

Двэйн стоял на земле и растерянно оглядывал далекую вершину.

Байхэчоу!

Это был Байхэчоу!

Двэйн сразу узнал этот голос.

Последовавший затем удар потряс Двэйна до глубины души!

Только Байхэчоу, шаман, исходивший материк вдоль и поперек, мог произвести такой удар. Двэйн знал, что во время путешествия шаман мог использовать только две третьих своих сил.

Но сейчас Байхэчоу обитал на Снежной горе. Насколько силен он теперь?

Лосюэ разгневан. Он поклялся. Он бросил вызов… Но с горы в ответ до него донеслась лишь одна фраза…

Это был последний и окончательный ответ шамана.

Эту фразу отчетливо услышали все трое. Голос звучал удивительно спокойно, точно Байхэчоу сказал ее между делом, не предавая ей никакого значения.

В ней было всего лишь пять коротких слов.

— Поднимись и встреть свою смерть.

Раздался громкий смех.

Три мага стояли и смотрели на далекую горную вершину. Двэйн сумел выиграть время. К тому же, Большая Снежная гора таит в себе немало секретов…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 425.1. Я уже давно перешагнул этот порог (часть 1)**

Высота Снежной горы — несколько тысяч метров, и вскоре после начала подъема Двэйн почувствовал, как его тело с каждым шагом становилось все тяжелее. Все же у него не было такой подготовки, какая была у магов святого уровня, а потому неудивительно, что на такой высоте у него очень скоро начался кислородный голод, и дышать становилось все трудней.

Однако, вряд ли на самом деле в этом мире существует так называемая «горная болезнь».

Подняться на вершину горы можно было только по прямой дороге, которая, как казалось снизу, уходила куда-то в небеса. И это вовсе не преувеличение. Эта ступенчатая дорога уходила точно вверх, без единого излома и изгиба, под углом почти на девяносто градусов, и, продвигаясь по ней, человек часто испытывал головокружение, даже если не смотрел вниз.

Заметив мучения Двэйна, Скарлет Вотерс вытащил из-за пазухи ледяную белоснежную жемчужину и протянул ее магу.

— Положи под язык, но не глотай — мягко сказал он.

Такую же точно жемчужину он дал Джоанне.

Двэйн тут же без колебаний взял лекарство и закинул себе в рот, прижав языком к небу. И действительно, он почти сразу ощутил во рту приятную прохладу, которая постепенно проникла в его грудную клетку. Двэйн почувствовал себя лучше, тяжесть в теле исчезла. Сделав глубокий вдох, он ощутил, что дышит без каких-либо затруднений.

— Это лекарство изготовлено специально для жителей Большой Снежной горы. Здесь живет более двух сотен шаманов и колдунов, но далеко не каждый из них обладает силами святого уровня.

Говоря это, Скарлет Вотерс то и дело посматривал на Лосюэ.

Лицо эльфа было мрачно. Он молча шел вперед. Святые силы позволяли ему залечивать даже самые глубокие рано, но он специально оставил у себя на щеке тонкую ранку. Сейчас лицо его было непроницаемо, руки сцеплены сзади, и так, не произнося ни слова, он шагал впереди процессии, глядя исключительно только перед собой.

Лосюэ вовсе не был дураком. Получив столь позорную рану, он не впал в неистовство и не стал рваться как можно быстрее взобраться на вершину горы, а начал медленно подниматься наверх. В ожесточенной схватке с Скарлет Вотерс, эльф также потерял немало сил, и теперь ему необходимо было время для восстановления. Всюду земля была покрыта толстым слоем льда… На самом деле, даже отыскать камень было делом весьма нелегким — суровые заморозки способствовали тому, что все живое застывало и превращалось в ледяные глыбы, которые сами по себе крепче любого камня. Ступая по обледенелым ступеням, подобно жемчугу переливавшимся на в бледных лучах солнца, Двэйн молча глядел вдаль…

И таких ступенек путниками предстояло пройти ровно три тысячи шестьсот пятьдесят.

Столько их было на сегодняшний день. Больше десяти лет назад, когда Королем Шаманов был Гулансиу, ступеней было три тысячи шестьсот сорок. Он был трехсот шестьдесят четвертым правителем Снежной горы, а согласно древней традиции, новый Король Шаманов, вступая в должность, должен был продлевать дорогу до горы на десять ступеней.

Конечно, Скарлет Вотерсу не нужно было все это объяснять Двэйну, так как маг еще раньше узнал об этом от своей пленницы, Айлоу, ученицы с Большой Снежной горы.

Теперь, потихоньку поднимаясь вверх, он как бы ненароком рассказывал эту историю.

— Допустим, Большая Снежная гора будет существовать вечно, — не выдержав, спросила Джоанна. — И титул Короля Шамана будет вечно передаваться по наследству, тогда, хоть гора и высока, но… Наступит день, когда эта лестница разрастется до таких размеров, что дойдет прямо до подножья горы. Тогда как же добавлять новые ступени? Рыть овраг и продлевать их под землей?

Двэйн не знал, как ответить на этот вопрос, поэтому он продолжал хранить молчание и нарочно поглядывал на Скарлет Вотерс.

Выражение лица Скарлет Вотерс несколько изменилось, но вскоре он повернулся и как ни в чем не бывало посмотрел на Джоанну.

— Если в один прекрасный день, — тихо сказал он, — ступени достигнут земли… то это будет время, когда Большая Снежная гора вновь заявит о себе. Это непреложная истина, которую завещали нам наши предки.

Двэйн промолчал.

Он вдруг почему-то вспомнил об одном деле, которое вовсе не было связано с Большой Снежной горой.

Тогда, на Святой горе, где обитали драконы, он увидел ущелье, в которое, по словам самих драконов, они сбрасывали трупы и черепа убитых ими представителей преступных народов… К тому же, у драконов было одно очень любопытное поверье: когда пропасть полностью заполнится трупами, тогда они смогут снять охрану входа в мир людей и снова обретут свободу!

Похоже, в этих древних местах всегда существовали столь необычные поверья.

Три тысячи шестьсот пятьдесят ступеней вели прямо к вершине Снежной горы.

Когда они преодолели половину пути, по обе стороны ступенчатой дороги Двэйн обнаружил нечто, что чрезвычайно поразило его.

— Это и есть Большая Снежная гора.

На вершине горы с двух сторон высился ряд причудливых строений. Все они, будь то фасад или крыша, были высечены изо льда… Двэйну даже удалось разглядеть фигуры людей, одетых в легкие платья.

Слева от ступеней располагался выход с квадратной террасой высотой примерно сто метров. Там же стоял трехэтажный ледяной дом. Несколько человек, одетых в шаманские мантии, сидели на ступенях перед террасой, некоторые, поджав под себя ноги и погрузившись в раздумья, сидели прямо на промерзлой земле, а некоторые лежали рядом с ними и пальцем чертили на льду какие-то линии. Один из них обхватил голову руками, а затем внезапно вскочил и вытянул руку, в которой тут же возник ледяной меч. Крепко сжав рукоять, он сделал несколько резких выпадов вперед. Двэйн понял, что это были боевые приемы очень высокого уровня. Но к его большому разочарованию, взмахнув мечом несколько раз, мужчина, изобразив на лице невыносимое страдание, выронил свое ледяное оружие и снова сел на землю, погрузившись в раздумья, как будто так и не разрешив для себя какой-то очень серьезный вопрос.

Были и те, кто просто сидел на краю террасы и смотрел вдаль, на разверзнувшуюся под ними пропасть. Их лица не выражали никаких эмоций, но более странным было то, что, очевидно, все они давно заметили поднимающихся вверх путников, но никак на это не отреагировали. Никто даже не подошел и не спросил, кто они и откуда, и компания беспрепятственно прошла мимо них.

Даже если и были любопытные, то они, окинув чужеземцев мимолетным взором, тут же отворачивались и продолжали заниматься своими делами.

— Неужели на Снежную гору так легко войти? — не выдержав, поинтересовался Двэйн. — Неужели никому нет дела до того, что какие-то незнакомцы карабкаются наверх?

— Таковы нравы людей Снежной горы, — спокойно ответил Скарлет Вотерс. — Многие из них долгие годы живут в этих богом забытых краях. Среди них попадаются талантливые, но высокогорные морозы имеют свойство шлифовать характеры людей, а потому местные жители уже давно промерзли до костей. Я даже предполагаю, что по их венам течет холодная кровь.

Скарлет Вотерс посмотрел сидящих на террасе людей, занятых своими делами, и внезапно усмехнулся:

— Здешние жители еще относительно неплохи. Это первая застава из трех на пути во внешний мир. Местные шаманы получают право спуститься к подножию горы только в том случае, если их уровень совершенствования достигнет эталона. Именно поэтому они усердно совершенствуют свое мастерство, чтобы получить нужную квалификацию и как можно скорее покинуть это гиблое, насквозь обледеневшее место. Не обращай на них внимание, и они не будут обращать внимание на тебя. Возможно даже, в течение года у тебя не будет возможность перекинуться с другими людьми и парой фраз.

Двэйн помрачнел. Посмотрев на людей, сидящих на голой земле и безучастно глядя по сторонам, он невольно вздохнул.

— Это еще ничего. Когда ты пройдешь через два последующих сборочных пункта, ты узнаешь, что такое настоящее безразличие!

Голос Скарлет Вотерс звучал спокойно и безмятежно.

— Я был очень маленьким, когда мне волею судьбы пришлось провести свое детство в этих краях. Тогда я около года подвижничал в одиночку, лишь изредка видясь с Ланьхаем и Байхэчоу. Когда я наконец спустился с горы, то мне было трудно даже произносить имена людей. Здесь ты узнаешь, что такое настоящее одиночество.

И действительно. Через двести ступеней справа снова возникла терраса, размерами немного больше, чем предыдущая, но в отличие от нее здесь, вопреки ожиданиям мага, никого не оказалось! За домом, стеной почти вплотную прилегающем к горе, виднелись несколько замаскированных пещер, походивших на пчелиные соты.

Очутившись на террасе, путники услышали неясные звуки, доносившиеся из пещер. Из некоторых наружу пробивался свет разных цветов.

— Это сборочный пункт. Здесь живут действительно сумасшедшие. Единственная их польза заключается в том, что они изучают различные древние артефакты, собранные со всех уголков Снежной горы… Они могут быть связаны с магией, военным делом и со многим другим… Здесь живут чудаки. Кроме приказов Короля Шаманов, они никаких законов не признают, и лишний раз их лучше не тревожить…. Хотя конечно, вряд ли кто-то здесь их потревожит. Я даже слышал, что многие из этих людей могут годами не выходить из своих пещер… Единственное место, где их можно увидеть — это ворота у подножья Снежной горы, где раз в десять лет проходит перепись населения.

Двэйн хранил молчание. Он и не предполагал, что на Снежной горе можно промерзнуть так, что ничего человеческого в тебе почти не останется.

Поднявшись еще выше, они увидели третью террасу. Двэйн понял, что это, должно быть, и есть та самая, третья застава — «Пункт объединения».

Здесь традиционно располагался специализированный центр по обучению и тренировке молодых учеников Большой Снежной горы. Каждый год те шаманы, которые могли спускаться во внешний мир, выбирали себе наиболее талантливых детей, с которыми снова поднимались на гору и принимались обучать их всему, что знали сами. Именно эти дети были наследниками богатой культуры Снежной горы, которую они впоследствии должны были передать своим ученикам. Именно здесь, в «Пункте Объединения» их и тренировали.

Но сейчас на террасе никого не было, и это очень поразило Двэйна. Не успел он подумать об этом, как откуда-то сверху раздался какой-то странный звук.

Подняв голову и посмотрев на горный массив, высившийся над террасой, Двэйн увидел силуэт мальчика, едва различимый сквозь груду больших сосулек. Ему было около десяти лет. С обнаженным торсом он стоял на вершине утеса и глядел куда-то вдаль.

Он был необычайно худой для своего возраста. На еще не развившемся теле искрились капельки пота, которые, едва выступив из под кожи, тут же превращались в ледяные жемчужинки. Его лицо было невозмутимо, точно высечено изо льда. В руках он сжимал сосульку, с помощью которой выполнял выпады, целясь куда-то в воздух, в одному только ему видимую цель.

Каждый раз, когда он направлял свое оружие в небо, раздавался глухой звон разрезаемого воздуха.

Взмах. И еще один.

Подросток монотонно выполнял одно и то же движение. Двэйн заметил, что слабое тело мальчика то и дело подрагивало — он был на пределе своих физических возможностей. Руки двигались так, будто в них совсем не осталось сил.

Наконец, ноги его подкосились, и он осел на землю. Сосулька со звоном упала на промерзлую глину и покатилась вниз, прямо к ногам Двэйна.

Маг нагнулся и поднял ее. Повертев ее в руке, он обнаружил, что она пуста в середине, а сбоку на ее корпусе располагалось еще несколько меленьких дырочек.

«Неудивительно, почему она издавала такие звуки», — подумал Двэйн.

Он подошел к подростку и отдал ему его сосульку. Тот молча принял ее и не произнес ни слова. Не глядя на Двэйна, он повернулся и продолжил отрабатывать простой выпад вперед.

— Это будущий ученик Снежной горы. Здесь его тренировочный лагерь.

Скарлет Вотерс неслышно подошел к нему сзади. Когда он говорил, то неотрывно смотрел на мальчика, и в голосе его прозвучали смешанные чувства.

— Когда-то давно… я был очень похож на него. Каждый день стоял под полярным небом и отрабатывал простое нападение. Каждый день нужно было сделать три тысячи пятьсот выпадов! Однажды он изо всех сил взмахнет сосулькой и поймет, что она не издала ни единого звука. Вот этого и нужно добиться.

Двэйн был потрясен.

Он еще долго смотрел на эту худенькую слабую фигуру. Смотрел на это холодное, безразличное ко всему лицо…

Неудивительно, что на Большой Снежной горе появились такие сильнейшие, как Гулансиу, Байхэчоу, Скарлет Вотерс и Ланьхай! Люди, живущие здесь, тренировались в поистине нечеловеческих условиях!

— Двэйн, мой мальчик, теперь то ты понимаешь? — тихо сказал Скарлет Вотерс. — Большая Снежная гора — это тюрьма. Тюрьма под холодным полярным небом. У людей, которые здесь живут, нет чувств. Даже если они изначально были, то за годы, проведенные в этом суровом морозе, полностью атрофируют их. И они превращаются в людей, подобных тем, что ты только что видел. Однако же, люди здесь упорно трудятся, потому что знают, что в таких условиях только неустанные тренировки способны сделать из тебя настоящего шамана. И только тогда у тебя появиться возможность спуститься с горы и повидать ваш теплый мир! Только тогда есть шанс вырваться из этой суровой тюрьмы! Наиболее успешные люди, становясь шаманами, избирают путь человека из вашего мира. А иногда ученики терпят поражение, и тогда они быстро умирают… Но большинство, годами не чувствуя тепла в этом богом забытом месте, превращаются в ледяных людей, лишенных каких-либо чувств и эмоций. Медленно замерзая, они в конечном счете сходят с ума… Помнишь людей, которые мы видели на сборочном пункте? Такие как они привыкают жить скучной, однообразной жизнью и в итоге выбирают и дальше влачить такое существование…

Сказав это, Скарлет Вотерс тихо сказал Двэйну:

— Ты знаешь, с тех пор как я оказался здесь… С тех пор, как мне исполнилось десять лет, я больше ни разу в жизни не улыбался и не видел, чтобы кто-то улыбался мне в ответ.

— Раз это место столь страшное… то какой смысл в его существовании?

Этот вопрос задал не Двэйн, и не Джоанна. Этот вопрос задал Лосюэ, который за всю дорогу еще не проронил ни слова.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 425.2. Я уже давно перешагнул этот порог (часть 2)**

Эльф потрогал кровавый шрам на своей щеке и посмотрел на Скарлет Вотерс.

— Неужели весь смысл жизни людей со Снежной горы заключается только в том, чтобы мучительно бороться с бесконечными невзгодами?

Ответ шамана показался Королю Эльфов весьма странным. Хотя между ними буквально только что произошла серьезная стычка, тем не менее, Скарлет Вотрес спокойно ответил на его вопрос.

— Я не знаю, — коротко сказал он. — И никто никогда не говорил нам об этом.

Затем шаман повернулся к Двэйну.

— Даже мой учитель Гуланьсиу никогда мне об этом не говорил. А я спрашивал его как то…

— Да? И что он сказал?

— Учитель сказал, что Большая Снежная гора существовала раньше, и она будет существовать вечно… Если только этот мир когда-нибудь не разрушится.

Путники наконец преодолели последние ступени лестницы.

Они были на самой вершине Снежной горы. Двэйна до глубины души поразило то, что как только он преодолел последнюю ступень дороги, как вокруг воцарилось полное молчание.

Изначально на остроконечном пике горы круглый год бушевали ураганы. Но стоило переступить последнюю ступень лестницы, как все вокруг погружалось в безмолвную тишину.

Запрокинув голову, Двэйн увидел плывущие в небе густые облака. Между ними он разглядел небольшую щель, через которую проникали солнечные лучи и освещали вершину горного пика.

Впереди показалась еще одна терраса, по размеру еще больше, чем три предыдущие. Она была очень твердой, а ее поверхность, покрытая ледяной коркой, переливалась на солнце, и на ней можно было разглядеть смутные очертания своего силуэта.

Лед на террасе, озаренной ярким солнечным светом, переливался разными цветами, подобно радуге. Такое обширное плоское пространство можно было принять за большую площадь.

— Именно здесь раз в десять лет проводится перепись населения, — указывая на нее, сказал Скарлет Вотерс.

Чуть поодаль виднелась небольшая лестница в десять с небольшим ступеней, на которой помещалась большая каменная глыба.

— Это место Короля Шаманов.

Посмотрев на некое подобие кресла, Двэйн изумился: глыба возвышалась над всей площади, но она казалась такой холодной, что сидеть на таком «троне» должно было быть крайне неудобно!

Постепенно маг разглядел за этим камнем небольшой коридор, уходивший куда- то вдаль.

Скарлет Вотерс посмотрел на верх и внезапно тихим голосом сказал:

— Он пришел…

Позади трона возник неясный силуэт. На нем было длинная белоснежная мантия, и в ярких лучах солнца он казался небесным ангелом, спустившимся на землю.

Байхэчоу недвижимо стоял возле камня. Это был первый раз, когда Двэйн увидел его в таком обличии. На первый взгляд, внешность шамана была довольно заурядной. Он стоял на возвышенности, и взгляд его медленно скользил по фигурам в толпе.

Каждый, кто ловил на себе его взгляд, испытывал странное чувство, будто бы шаман одним только взглядом узнал все его сокровенные тайны.

О Байхэчоу среди народа ходили разные слухи, но каждый сильнейший, завидев его, испытывал благоговейный трепет или, что называется, «дыхание Короля шаманов». Присутствие Байхэчоу давало окружающим людям чувство удивительного спокойствия…

Увидев его, у Двэйна возникло ощущение, что шаман стоял здесь всегда. Раньше. Теперь. Пройдут тысячелетия, но он по-прежнему будет стоять здесь, и при взгляде на него все время будет казаться, что видишь его в первый раз. Глядя на Байхэчоу, человек внезапно соприкасался с вечностью.

И это не было ощущение силы или слабости… Это было ощущение вечного бытия!

— Байхэчоу! Я вернулся!

Первым заговорил Скарлет Вотерс. Он пристально вглядывался в силуэт стоящего вдалеке шамана. Это был человек, которого он ненавидел всю свою жизнь. Дыхание его участилось. В нем внезапно проснулась отчаянная жажда сражения. От него исходила такая бешенная энергия, что стоящие рядом Двэйн и Джоанна стали задыхаться.

Байхэчоу невозмутимо стоял вдалеке.

Они были знакомы уже очень давно. Скарлет Вотерс изо всех сил сдерживал свой гнев, но Байхэчоу по-прежнему не двигался и не произносил ни слова. От него веяло невозмутимым спокойствием.

Прошло довольно много времени, прежде чем Байхэчоу внезапно рассмеялся.

Скарлет Вотерс отчетливо увидел, как на лице ненавистного ему человека скользнула тень усмешки, которая постепенно становилась все отчетливее.

В тот же миг шаман почувствовал, как какая-то неведомая сила стала придавливать его к земле. Наполненный гневом и жаждой сражений, испытывая огромное напряжение, Скарлет Вотерс, увидев легкую улыбку Байхэчоу, внезапно почувствовал огромное облегчение, и его сдавливающее его чувство вмиг исчезло без следа.

— Ты вернулся, Вотерс! — неспешно произнес Король Шаманов. — Скажи мне, этот человек обидел тебя?

Говоря это, он вытянул руку и указал на Лосюэ.

Когда Байхэочу указал на него, эльф почувствовал себя так, словно его только что окунули в источник с теплой водой. Однако, от этого тепла внутри у него наоборот похолодело.

Ощущая себя во власти дыхания противника, Лосюэ стало нестерпимо тошно, и он тяжело вздохнул.

— Ты и есть тот, кто поранил мне лицо?

Запястье его слегка дрогнуло, и с него тут же соскользнула серебряная нить, которая стала извиваться подобно змее… Лосюэ медленно пошел вперед, и с каждым шагом он все больше ощущал, что движение его становятся все более плавными, точно он идет на глубине какого-то водоема, и каждый шаг отнимает у него львиную долю душевных сил! Но гордый Король Эльфов по-прежнему стоял на своем.

— Я же сказал, что поднимусь и убью тебя!

Взгляд Байхэчоу остановился на серебряной нити, извивающейся вокруг запястья эльфа. Он довольно долго внимательно изучал ее, но со стороны казалось, что он просто посмотрел на нее чуть дольше обычного.

Когда рядом был Байхэчоу, Двэйну казалось, что все вокруг становится каким-то новым и недоступным пониманию обычного человека.

— Твое оружие создано не в этом мире, — медленно произнес Байхэчоу, отчего Лосюэ резко изменился в лице. — Ты эльф, верно?

Его лицо оставалось сосредоточенным. Он остановился, и серебристая нить упала ему на ладонь.

— Все верно, — голос эльфа звучал подчеркнуто торжественно. — Это наше священное оружие! Это волос, оставленный богом эльфов в нашем мире.

Байхэчоу кивнул, как будто ответ Лосюэ нисколько не удивил его. Зато он немало поразил Двэйна!

Волос эльфийского бога? Получается, что преступные народы, обитающие на севере, уже получили помощь покровительствующих им богов?

— Ты очень силен, эльф, — слегка улыбнулся Байхэчоу. — Раньше я был уверен, что только я могу победить Вотерса… Но теперь, похоже, я, наконец-то, нашел то, что искал. Ты в этом мире самый сильный мой противник. Я очень доволен тобой… Можешь начинать.

В этом коротком «можешь начинать» прозвучали легкие нотки надежды на что-то. К Лосюэ снова вернулось его прежнее спокойствие. Он понимал, что в схватке с таким противником ни в коем случае нельзя горячиться!

Но все случилось вопреки ожиданию Двэйна, и удар Лосюэ не был столь сокрушительным, как он предполагал. Помедлив немного, Король Эльфов стал медленно, шаг за шагом подниматься наверх.

Одновременно с этим, его серебряная нить резко выпрямилась в направлении Байхэчоу, едва задев рукав его мантии.

Удар был столь слабым, что не пробил бы и листок бумаги. Улыбка на лице Байхэчоу стала шире.

— Очень хорошо. Я действительно не ошибся в тебе.

Еще один шаг!

Лишь сделав один шаг вперед, Лосюэ, как видел Двэйн, был еще довольно далеко от Байхэчоу. Но неожиданно, когда эльф сделал это шаг, противники оказались друг к другу лицом к лицу!

Как будто расстояние, отделявшее их друг от друга, разом исчезло в пространстве!

Лосюэ громко вскрикнул. Серебряную нить подобно кнуту резко отбросило в сторону.

Она беззвучно рассекла воздух. Затем послышался хруст, и трон Короля Шаманов, сделанный из белого камня, раскололся на две половины, а на земле между Лосюэ и Байхэчоу, на гладком льду, переливающемся в лучах солнца, появилась узкая глубокая трещина. Присмотревшись, можно было заметить, что трещина уходила куда-то вглубь горы, и, казалось, ей не было конца!

У Двэйна в сознании внезапно вспыхнула одна неожиданная мысль: Порванный рисунок?

Силы Лосюэ настолько мощные, что могут «порвать рисунок»? Разрезать пространство между ним и Байхэчоу, вещи, находящиеся в этом пространстве — трон Короля Шаманов, площадь и камень на вершине лестницы — все это эльф разрезал, не прикладывая к этому никаких серьезных усилий.

Но стоящий «внутри рисунка» Байхэчоу по-прежнему улыбался.

В какой-то момент серебряная нить остановилась прямо перед Байхэчоу. Шаман медленно вытянул руку, а затем также неторопливо слегка ударил по нити…

Каждое его движение, как и каждое изменение в окружающем пространстве можно было разглядеть вполне отчетливо, так как все пребывало в каком-то медленном, неспешном движении…. настолько неспешным, что даже Двэйн мог внимательно следить за происходящим!

Когда Байхэчоу ударил по нити, по ней пошла легкая волна, которая метр за метром колебала ее во все стороны, пока наконец одна из таких колебательных дуг не коснулась запястья Лосюэ. Выражение лица эльфа мгновенно изменилось. Он вскрикнул и остановился, а затем резко попятился назад.

Неожиданно серебряная нить со свистом извернулась назад. Лосюэ пятился до тех пор, пока не очутился на самом краю террасы!

Прекрасное лицо Короля Эльфов озарило фиолетовое сияние. Стоя на краю обрыва, он посмотрел на Байхэчоу, и в глазах его читался испуг!

— Нет! Не может быть! — растерянно пробормотал Лосюэ.

Подумав немного, он гордо вскинул голову и решительно направился к шаману.

На это раз серебряная нить слегка вздрогнула, а затем вновь взвилась в небо и, завязавшись узлом, неожиданно приняла форму лука.

С каждым шагом фиолетовое сияние, исходящее от него, многократно усиливалось. Когда он сделал десятый шаг, Двэйну и Джоанне показалось, что они стоят рядом с фиолетовым солнцем.

Наконец, Король Эльфов остановился. Внезапно он схватил созданный из серебряной нити огромный лук и сделал жест, будто прикладывает стрелку к тетиве…

\*Вжух!\*

Это был не свист разрезанного пространства. Звук исходил от лука! Тоненький фиолетовый лучик выстрелил из пальцев Лосюэ и с необычайно медленной скоростью, издавая мягкий мелодичный шелест, разрезал небесное пространство.

На месте следа, оставляемого в воздухе лучом, появилась едва заметная трещина, точно прорезь, оставленная кем-то на картине какого-то неизвестного мастера.

За спиной Байхэчоу где-то вдалеке раздался оглушительный грохот. Камень, рядом с которым стоял шаман, беззвучно рассыпался в порошок. На ледяной поверхности площади и на ступеньках террасы — всюду остались фиолетовые следы, и предметы под ними начали осыпаться, пока не превратились в кучу песка и пыли.

Эти силы вовсе не использовали их как некое тело, а разрушали пространство, в котором эти предметы находились. «Рисунок» наконец порвался!

Фиолетовый луч неуклонно приближался к Байхэчоу. Он двигался очень медленно, но в этом пространстве от него увернуться было уже невозможно!

Но даже эта мощная энергия вызвала у Короля Шамана широкую улыбку.

Он вдруг вытянул руку и извлек из-за пояса какой-то предмет.

Это была сабля.

Увидев ее, Двэйн невольно содрогнулся.

Неужели шаман хочет пустить в дело свою саблю?

Нет!

А между тем, шаман медленно поднял саблю в ножнах перед собой.

Когда луч упал прямо на оружие, то он неожиданно разделился на две части и с шумом стремительно выстрелил в две разные стороны…

Послышался страшный грохот. Люди, сбившись в кучу, отчетливо увидели, как луч справа и слева прошел мимо шамана, едва не задев его. Вскоре все почувствовали, как от этого грохота Снежная гора слегка затряслась!

Справа и слева от ее вершины протянулась горная цепь. Два фиолетовых луча ударили прямо в два пика, одиноко возвышающихся над горной грядой, и они тут же рассыпались.

Грохот падающих камней, скользящих по обледенелым склонам, и поднявшийся вследствие этого пыльный туман — это, безусловно, для жителей Снежной горы стало событием века, уже давно не наблюдавших таких масштабных происшествий!

Лосюэ неподвижно стоял, пристально глядя на Байхэчоу. Прошло довольно много времени прежде, чем он смог выговорить всего три слова

— Не может быть!

Король Шаманов медленно опустил саблю, а затем — наконец! — другой рукой крепко сжал ее рукоять.

Но улыбка на его лице постепенно исчезла.

— Жаль, действительно очень жаль! — голос Байхэчоу звучал несколько отстраненно.

Глядя на Лосюэ, он тихо произнес:

— Это второй раз, когда я испытываю такое сильное разочарование… В прошлый раз я поверил в то, что наконец нашел противника, равного себе, но затем я узнал, что он умер тысячу лет назад.

Двэйн тут же понял, что Байхэчоу говорит о том жесточайшем противостоянии его с папой, который использовал силы Арагона, запечатанные в значке. Тогда ему пришлось нарушить традицию и вытащить из ножен свой меч.

— … а в этот раз, увидев тебя, я испытал величайшую радость, — спокойно продолжал Король Шаманов. — Ты можешь победить Вотерса… К тому же, только что ты продемонстрировал мне, что обладаешь способностями выйти за пределы рисунка и порвать его. Я даже стал думать, что вот теперь то настал тот миг, когда я смело могу вытащить свою саблю из ножен и сразиться с противником, равным мне. Но к сожалению, ты заставил меня разочароваться в тебе, эльф.

Из ножен Байхэчоу со звоном вырвался мягкий серебристый луч, напоминавший яркий свет луны. Это был истинный блеск стали сабли великого шамана!

Голос Байхэчоу звучал по-прежнему одиноко и печально.

— …Твои силы, эльф, в этом мире очень близки к силам, которыми должен обладать мой противник. Как жаль… только что я увидел, что хоть ты и можешь порвать рисунок этого мира… но это не твоя личная заслуга. Только с помощью твоей серебристой нити тебе с трудом удалось это сделать, но твои настоящие силы все еще не выходят за пределы святого уровня, а потому самостоятельно ты не можешь разрезать рисунок… Как жаль, что я, Байхэчоу, во второй раз приготовился к сражению всей своей жизни, в очередной раз вынужден разочарованно опустить руки. Не ты мой настоящий противник. А этот божественный волос в твоих руках… Нет, ты всего лишь маг святого уровня. Увы.

Не успел он договорить, как из его сабли вырвался мягкий свет и беззвучно опустился на ледяную поверхность террасы.

Этот луч был похож на ртуть, медленно стекающую на землю. Он был вездесущ и проникал даже в самые недоступные места. Он был очень мягок, но в то же время непобедим!

Лосюэ лишь успел вскинуть руку, и серебряная нить вновь яростно взвилась в небо, но под воздействием этого света она внезапно застыла в воздухе!

В следующий миг нить неестественно заколебалась, а затем луч-меч метр изрезал ее на мелкие кусочки.

Когда эти оборванные кусочки упали на землю, Лосюэ почувствовал резкую боль в запястье. Опустив голову и посмотрев на свою руку, он увидел на ней тонкую полоску крови, а серебристая нить сквозь нее медленно опустилась на землю.

Лосюэ ощутил, как отчаянно забилось его сердце. В это мгновение обрезки серебряной нить раскололись на мелкие осколочки, и ощущение полного бессилия медленно разлилось по его телу.

Обрезана? Неужели обрезана?

Лосюэ упал на колени, глядя не отрываясь на рассыпанные по земле осколки. Огонь в его глазах потух. Зрачки безжизненно смотрели в пустоту.

Священное оружие, пред которым преклонялось не одно поколение эльфов, подаренное эльфийским богом его народу… Оружие, призванное защищать честь и славу великой нации… Неужели можно поверить в то, что какое-то существо из племени людей вот так просто взяло и изрезало его на куски?

Байхэчоу медленно приблизился к Лосюэ, в тихой скорби склонившегося над тем, что осталось от его священной серебряной нити. Шаман так спокойно подошел к нему, кончик ножен, в которых покоилась сабля, бесшумно тащился за ним по льду, рисуя на нем тонкую белую линию. Лосюэ поднял взор и посмотрел в глаза своему врагу. Тень Короля Шамана упала на его лицо, и в этой тени его прекрасные черты были видны не так отчетливо.

— Возвращайся к себе домой, эльф, — громко проговорил Байхэчоу. — Раз ты получил от своего бога в дар это оружие, то, должно быть, ты знаешь, как связаться с ними… Так вот. Передай своему богу…

— Что… что передать?

— Передай ему, — продолжил шаман, и его голос теперь уже не был похож на голос, каким обычно говорят люди этого мира, — передай ему, что очень скоро мифология пополнится еще одним, новым именем.

Сказав это, Король Шаманов нагнулся и, глядя в глаза эльфу, проговорил:

— Это имя — Байхэчоу!

Лосюэ затрясся всем телом и испуганно спросил:

— Ты… Неужели ты…

— Ты думаешь, что я святой? — усмехнулся шаман. — О нет, я уже давно перешагнул этот порог.

«Глядя на твой свежий взгляд, я увидел в тебе исключительный талант к боевым искусствам, поэтому я куплю для тебя эту книгу под названием «Свод правил Сатаны». Надеюсь, ты будешь упорно тренироваться, а потому защиту мира в этом мире я поручаю тебе».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 426.1. Секрет Снежной Горы (часть 1)**

Мудрец! Если верить историям роландовской земли, раньше в роду человеческом хватало славных героев… возможно, задолго до воцарения рода человеческого, когда люди делили землю с другими существами, смысл слова «Мудрец» уже был чем-то похожим на его теперешнее значение. Так называли тех героев, что выделялись в своем роде и были сильнее и умнее других.

Если уж так кого-то и называли, то определенно он (или она) совершил не один великий поступок, а возможно даже и был способен бороться с высшими силами, определяющими законы этого мира и вершивших судьбы всех, кто населял мир. Периодически возникая в ходе исторических процессов, эти герои изменяли течение времени, изменяли судьбы миллионов и были способны дать отпор тем силам, что столь безжалостно подавляли волю простых живых существ. Так или иначе, опираясь на древнейшее или же более позднее значение этого слова, мудрецы – люди, добившиеся высших целей в своей жизни!

Но был и потайной смысл у этого расхожего термина. Он означал «конец пути», «последнюю ступень». Поэтому Байхэчоу охотно называл себя именно этим термином.

— Мудрец? Что ж, по правде говоря, я уже давно не мудрец!

Стоит отметить, что эти слова вызывали бурный поток мыслей у всякого, кто их слышал. На всей Снежной горе сразу же воцарилась гробовая тишина, которую внезапно прервал заливистый смех, доносящийся от повелителя эльфов. Лицо эльфа до последней минуты было будто бы каменным, но последние слова заставили его искривиться в гримасе. Он взирал снизу на Байхэчоу и громко смеялся.

— Ну, и что ты смеешься? — обратился Байхэчоу к эльфу надменным и грозным тоном.

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хах… да уж, конечно, — задорным и одухотворенным голосом ответил эльф, постепенно прекращая смеяться.

Он взглянул на Байхэчоу с насмешкой.

— Ты очень хорош, для человека и вправду очень даже хорош! Среди людей я еще таких не встречал, твоя сила и величие действительно очень велики для рода смертных, и я не могу позволить себе не сказать этого! Но все же в своей длинной и нелегкой жизни я встречал множество героев, и сегодня я понял, что губит всех вас, что является вашим камнем преткновения и вечным препятствием! Ваша же сила затмевает вам разум, вы начинаете полагать, что вам подвластно абсолютно все вокруг, гордыня заставляет вас неадекватно оценивать самих себя, и из-за этого все вы в итоге терпите поражение и участь ваша, увы, незавидна! Вы забываете, что вы – лишь люди!

Повелитель эльфов прервался, но его голос по мере разговора становился громче и все больше напоминал какой-то грохот. Из царапины на его лице все продолжала течь кровь, но его это более не заботило.

— Не следует забывать, что ты, я, все мы – лишь слуги этого мира. И даже самому сильному из нас не под силу будет тягаться с богами. Ты победил меня, ты превзошел себя, тебе нет равных! Но ни в коем случае не смей полагать, что тебе удалось сравняться с богами!

Лосюэ внимательно смотрел на Байхэчоу, он явно надеялся увидеть в глазах Байхэчоу хоть какую-то неуверенность и страх, но Лосюэ был непреклонен, что доставляло сильное беспокойство повелителю эльфов. Потом, наконец, заговорил повелитель схватки:

— Что ж, эльф, тогда ты вероятно знаешь значение слова «Бог»?

— Конечно, знаю! — раздраженно отвечал эльф.

Эльфы всегда были набожным народом, и повелитель эльфов искренне возносил себя в ранг верующего.

— Это бессмертный дух, видевший все, что рождалось в этом мире! Он может даровать жизнь всему миру, но может её и забрать! Бог – единственная неизменная мера этой реальности. И божественность, божественная сила кроется как-раз в его вечности, которой не обладает все создаваемое богами!

Байхэчоу слегка усмехнулся:

— Очень жаль, но ответ неверный! Хоть ты и представляешь для меня довольно большой интерес, но ты ничего не знаешь о том, как на самом деле устроен мир и как работают те законы вселенной, по которым, к несчастью, обязаны жить и боги, и люди, и, вероятно, все остальные существа!

Легким движением руки Байхэчоу собрал влагу из воздуха и сгруппировал в одном месте, образовав шар из капелек воды. Взгляд его был умиротворенным и спокойным. Он смотрел лишь на воду и молчал. Потом он вновь взмахнул рукой, и капельки воды мерно осыпались вниз, возвращаясь в свое прежнее хаотичное состояние.

— Знаешь ли ты, эльф, что такое истинное божество? — голос Байхэчоу будто бы звучал из глубокой пропасти. — Вся наша вселенная похожа на огромную бурлящую горную реку, на дне которой полно острых камней, отмелей, низин, омутов, заводей и огромного количества прочих препятствий, нужных в первую очередь для устранения тех обитателей реки, кто излишне зарвался или же, напротив, чересчур неосторожен. А мы сродни рыбам в этой реке. Мы висим в толще воды, не подозревая, насколько быстра река. Но иногда в косяке рыб выделяется очень сильная особь, сил которой оказывается достаточно, чтобы бороться с течением реки. А потому эта более сильная рыба способна увидеть, что сулит течение впереди. Эта рыба способна ненадолго выпрыгнуть из воды и увидеть мир за пределами реки. Но самое главное, рыба видит траекторию течения, видит камни, рифы и запруды. Именно они знают, где применить силу, а где поддаться течению. Эти рыбы знают законы реки, а значит – знают законы мира! Эти рыбы и есть истинные боги!

Двэйн, также слышавший это, глубоко задумывался над каждым словом. Да и Кровавый, слушая рассказ Байхэчоу, столь интересный и неслыханный ранее, тоже явно погрузился в раздумья. Лосюэ хотя и сохранял насмешку во взгляде, но теперь терял былую уверенность, понимая, что перед ним явно не его соперник, что вскоре, наиболее вероятно, ему придется ретироваться, так и не одержав свою победу. В его глазах также появились тяжелые думы. Ему хотелось возразить магу Снежной Горы, но даже знаний Короля Эльфов, как ни странно, не хватало.

— … но, несмотря ни на что, эти крупные рыбы, которые способны выпрыгивать из воды, спустя мгновение падают обратно, все их возможности, как ни крути, оказываются сильно ограничены их же силой, а также теми силами, что стоят выше уровня воды, допущу столь эксцентричное выражение. Так что пусть они и знают, и умеют чуть больше других, но они по-прежнему остаются всего лишь рыбами, и не более! Их смертность, конечность их жизни, ограниченность их сил и способностей в действительности почти не выделяет их из общей массы, превращая попросту в рыбёшек покрупнее да попроворнее. И это и есть ваши боги! — договорив, Байхэчоу перевел дух и продолжил. — Конечно, между богами тоже есть различия в силе и могуществе, вот, например, ты — рыбка не слишком сильная, но все же посильнее многих, как я успел заметить. Ты можешь выпрыгнуть из воды, но не слишком высоко, а потому и видишь ты весьма немного, разве что ближайшие несколько метров течения, что позволяет тебе якобы «управлять своей судьбой». Но никогда не забывай, что есть и те, кто посильнее тебя. Они, к слову, могут выпрыгивать куда выше и делают это чаще. Эти рыбы и видят больше, и расстояния преодолевают быстрее. Но эти различия не создают слишком уж сильной разницы.

Байхэчоу взглянул на Двэйна и Руггарда, стоящих в стороне. Его взгляд так и говорил: а вы двое — как раз таки экземпляры посильнее, как ни странно.

И тут Лосюэ спросил:

— В таком случае, кто стоит над богами?

— Над богами? — засмеялся Байхэчоу.

Его улыбка была абсолютно спокойной.

— Ну, допустим, «ваши» боги, которых вы трактуете истинными божествами… — все окружающие безмолвно слушали Байхэчоу, не прерывая его рассказ ни на секунду.

— Если предположить, что наш мир – течение горной реки, а боги – всего лишь наиболее крупные и сильные из рыб… то все прочие божества кажутся сказочными персонажами! С другой стороны, нет! Это существа настолько великие, что стадия их существования вышла за пределы реки как таковой. Они могут изменять даже саму реку, ее русло, иными словами. Им становится подвластно все! Прошлое, будущее, настоящее! Если сильные рыбы способны выпрыгнуть из воды и увидеть будущее, то эти боги способны попросту подстроить его на свой вкус, создать любой поворот, заводь или низину! Они могут на лету поймать выпрыгнувшую рыбу, которую посчитают слишком зарвавшейся. Эти боги даже не замечают, что контролируют эту вселенную.

— С древнейших времен за богами закрепилось одно не слишком приятное ироничное прозвище: живущие околобожественной жизнью! Не так ли? — Байхэчоу усмехнулся, глядя на изумленные лица стоящих перед ним людей.

Затем он вздохнул, еще раз усмехнулся и сказал повеселевшим голосом:

— ….живущие околобожественной жизнью… Околобожественной! Около, черт возьми, божественной! Какое глубокомысленное прозвище! Но если взглянуть на это все детальным аналитическим взглядом, можно заметить, насколько эта околобожественная жизнь далека от той божественности, о которой вы говорите! Поэтому всякий, трактующий себя поистине великим и на что-то способным, абсолютно слеп и не видит, что он сам лишь один из множества равных, не знающих и малого о богах! Раз уж истинному богу под силу менять законы вселенной, то о каких иных богах может идти речь?

Взгляд Байхэчоу засверкал.

— Все вы, всего лишь, крупные рыбы, выпрыгивающие из воды. И вы думаете, что это – истинная сила и могущество. Вы считаете, что вы достигли вершины возможного, что стали сильнее всех. Но вы не знаете, насколько вы далеки от истинного идеала.

Наконец, Кровавый не сдержался, задав Байхэчоу вопрос:

— Байхэчоу, а как насчет тебя? Неужели ты не один из рыбешек?

— Я? Что ж, раньше и вправду был, — Байхэчоу смотрел на собеседников спокойным и мягким взглядом. — Просто я уже выпрыгнул из реки навсегда, именно поэтому я и говорю, что вы ошибаетесь, что не видите сути. Все ваши представления о божественном надуманы вами же! А ведь другие люди намекали вам на это! Боги намекали! Намекали, что объявлять себя сильнейшим, тем, кому нет равных – непростительная ошибка. Нелепо настолько, что вызывает смех!

— Все боги непостоянны! Но люди всегда судят об этом неверно! Все из-за ничтожности вашего мировосприятия, ваша жизнь коротка, как у насекомых, которым отпущено лишь три летних месяца. Но птиц эти насекомые считают бессмертными созданиями, ведь те способны дожить, по крайней мере, до зимы. В принципе, птицы действительно живут вплоть до двадцати лет, но все же они смертны, как и все сущее. Что же сказать о людях… нет никого вечного, если вы считаете кого-то бессмертным, то только лишь из-за того, что он живет дольше вас!

И тут у Двэйна внезапно закралась удивительнейшая мысль! Черт побери! Да этот всемогущий Байхэчоу…. материалист какой-то…

— Божественная жизнь тоже вовсе не высший предел… — договорив, Байхэчоу вытянул руку, на конце которой возник огненный шар.

Сперва огонь горел алым цветом, но со временем посинел. Приобретая все более и более яркий и синий оттенок, огненный шар внезапно превратился в воду! Горящая вода?! Наблюдая за процессом, Лосюэ и Кровавый не могли сомкнуть челюстей, настолько сильно было их удивление. Это совсем не магия преобразования элементов, и тем более не фокус, это действительно превращение материи! Огонь – вода! Да это же противоречие законам природы! Кровавый усмехнулся:

— Нарушение законов! Не соблюдение, не изменение, всего-лишь нарушение! Но я сам могу воздействовать и контролировать законы природы. Стоит лишь мне этого захотеть, и мороз станет жаром, а жар – морозом! — Байхэчоу лишь усмехнулся. — Меня зовут вселенная! Весь окружающий мир – часть меня! Я и есть истинное божество! А ну молчать!

Полный бунтарства Ругаард и надменный эльфийский король — оба побледнели в лице. Проигравший в бою Байхэчоу Лосюэ и только что усомнившийся в собственных силах Кровавый думали только об одном: противник хоть и силен, но превзойти его определенно можно. Его совсем не видно, один силуэт, что бы предпринять…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 426.2. Секрет Снежной Горы (часть 2)**

Но теперь два человека, наконец, поняли, что этот парень, Байхэчоу, не так уж и прост. Он давно вышел на принципиально другой уровень, он вовсе не был их союзником или врагом, он был скорее кем-то вроде человека, вознесшегося над земным миром, но не решившимся покинуть его окончательно.

Ребята постепенно стали терять всякую надежду на победный исход в этой встрече, ведь сила Байхэчоу в любом случае превосходила все их магические возможности. Двэйн, преисполненный спокойствия, стоял и смотрел на очередной превращающийся в воду огненный шарик, левитирующий над ладонью Байхэчоу. Теперь подобное манипулирование стихиями и первоэлементами совсем не заставляло Двэйна удивляться. Когда Байхэчоу рассказывал о взаимодействии и связи материй в мире, в голове Двэйна начал рождаться план действий, что, быть может, Байхэчоу не так уж и враждебен, и путникам вполне по силам уйти от сюда живыми.Так или иначе, Двэйн уже уверенно убрал план вооруженного сопротивления в долгий ящик своих изощренных планов.

Двэйну все время казалось, что все происходящее на вершине этой горы он уже некогда видел, его не покидало чувство дежавю. Байхэчоу, нависающий над путниками, изрек:

— Запомните мои слова! Я мог бы убить тебя сегодня, Двэйн, встреться мы чуть раньше, но отныне ты весьма силен, и я оставлю тебя в живых с надеждой повстречать тебя в будущем, когда ты поравняешься со мной и пожмешь мне руку!

Пожмешь руку… эта фраза надолго осталась в памяти Двэйна. Лицо эльфа засияло, ему явно закралась какая-то мысль. Не говоря ни слова, он повернул голову в сторону пятидесятиступенчатой башни и мгновенно умчался. Наблюдая за улетавшим вдаль эльфом, Байхэчоу едва заметно улыбнулся. Затем он вновь обратился к Двэйну и Ругаарду:

— Ну, что ж, чужеземец умчался, пора бы нам решить наши разногласия, не так ли, Ругаард?

Лицо Кровавого не выражало эмоций, было лишь видно, что он находился в раздумьях. Внезапно он вздохнул и, глядя пристально на Байхэчоу, покачал головой:

— Нет, я отказываюсь!

В голосе Кровавого слышались уныние и грусть, Двэйн удивился такой реакции человека, недавно чуть не убившего его самого. Неужто такому могучему и кровожадному магу нашелся столь сильный противник. Внезапно Кровавый поднял голову и, бросив злой взгляд на своего противника, сказал:

— Чоу, я знаю, что при моих жизненных обстоятельствах я едва ли смогу тягаться с тобой, жаль, что в прошлый раз ты бежал, и я не смог поймать тебя, ведь сейчас я вижу, чем обернулась моя ошибка…

Засмеявшись, он продолжил:

— Я пришел на эту гору с двумя целями. Первой было заставить этого парнишку по имени Двэйн поговорить с тобой и поведать завет нашего с тобой учителя Гуланьсы, оставившего мир десять лет назад.

Говоря, Кровавый взглянул боковым зрением на Двэйна, и Двэйн кивнул головой. Вспоминая завет учителя Гуланьсы, он высказал завет, говоря очень кратко, но сказал все, что нужно было сказать. Дослушав до слов «Не сожалеть», Байхэчоу кивнул головой, и никто не мог разглядеть выражение его лица в тот момент, на котором было лишь выражение благодарности.

Вздохнув, Байхэчоу сказал приглушенным голосом:

— Ну, а вторая цель?

— Когда я шел в гору, уже не планировал возвращаться обратно. На самом деле, я не был одержим местью или злобой, я просто хотел узнать, что за секрет таит Снежная Гора!

Дослушав до конца, Байхэчоу помолчал с минуту, спокойно смотря на Ругаарда. Затем, мягкий голос Байхэчоу спросил:

— А как насчет красавца под луной?

Ответ был очевиден: Двэйн здесь! Двэйн молниеносно обнажил меч и нервно проговорил, готовый обороняться из последних сил, спасая себя и свою спутницу:

— Я, конечно, тоже, возможно, хотел бы попасть сюда, попросил тебя помочь мне отбиться от эльфа, но сейчас все происходит как-то странно, я не просил тебя об этом! Ты обманул меня!

Не успел Двэйн договорить, как Байхэчоу уже отвернулся и исчез в тумане, бросив фразу:

— Вы трое! За мной!

Вершина горы была изрядна осыпана снегом, но небольшая тропинка, уводящая куда-то вдаль, все же имелась. Дорожка уходила почти на сто ли вперед и упиралась, как можно было подумать на первый взгляд, в небольшую снежную пещеру. Шириной дорога вмещала лишь одного человека. В конечном итоге, снежная пещера на самом деле оказалась огромным ледником. Двэйну это место казалось ужасно знакомым, дэжавю так и не покинуло его разума. Казалось, он уже бывал здесь множество раз.

Тропа вела к вершине ледника, и, поднявшись на вершину, тропинка со временем становилась уже и уже, идти по ней было труднее и труднее. На вершине путников ждала ещё одна пещера, из которой веяло ещё более морозным воздухом, чем тот, что был на вершине ледника.

Двэйну казалось, что кровь в его жилах вот-вот замерзнет. Да что это за место, черт возьми!

— Здесь я проводил свое время в отшельничестве, — изрек Байхэчоу.

Улыбка Байхэчоу, в конце концов, прревратилась в недобрую ухмылку.

— Двэйн, ты должен знать, проклятье, наложенное на меня, способно заставить меня состариваться в разы быстрее. Только здешний мороз способен замедлять действие проклятия. Но я не могу сходить с горы и уходить далеко от пещеры.

Двэйн удивленно воскликнул:

— Ты настолько силен, и все не можешь одолеть наложенное на тебя проклятие?

Байхэчоу грустно улыбнулся:

— Если бы я мог покинуть Снежную Гору, вам бы даже не пришлось подниматься сюда, я прикончил бы эльфа уже на подступах к горе!

Байхэчоу взял себя за левый рукав правой рукой, и Двэйн обнаружил, что его рука полностью высохла и имеет цвет мертвой плоти. Джоанна, стоявшая за спиной Двэйна, не удержалась и вскрикнула. Байхэчоу улыбнулся и вошел в пещеру. Затем, вдохнув полную грудь воздуха, он начал плавно всасывать в себя мороз, наполнявший пещеру. Морозный воздух пропитывал его тело.

Высохшая омертвевшая рука Байхэчоу внезапно стала омолаживаться и, если можно так выразиться, оживать. Байхэчоу весь омолаживался, становясь более живым.

— Я думаю, ты должен знать о древней ведьме – прежней владычице Снежной Горы. Я должен сказать, что моя участь ещё более тяжелая, чем её участь, — Байхэчоу сменил улыбку на задумчивое выражение лица, ему было о чем подумать. — Я не могу далеко отойти от горы, а если я и осмелюсь уйти, должен буду немедленно вернуться. Иначе моё тело состариться и рассыпется в прах.

— Но ведь ты достиг возможности изменять законы этого мира, что мешает тебе одолеть и это проклятье? — воскликнул, не удержавшись, изумленный Двэйн.

— Это, как ни странно, тоже одна из причин моего проклятия!

Внезапно Байхэчоу заговорил надменно и заносчиво:

— Потому что раньше жители Снежной Горы подчинялись иным магическим законам. И, как бы досадно это не было, но эти законы ныне выше моих возможностей. Так что я могу освободиться, лишь став сильнее законов Снежной Горы. В противном случае, я никогда не избавлюсь от проклятия.

Говоря, Байхэчоу, не обращая внимания на изумление трех слушателей, удалялся вглубь ледниковой пещеры.

— Пройди внутрь, Кровавый, здесь в первую очередь нужен ты, ответы на свои вопросы ты получишь здесь. Я одолел нашего с тобой учителя и забрал у него этот пещерный грот, к слову, самый большой на Снежной Горе. Раньше эти залы были владением почтенного Гуланьсы.

Байхэчоу смеялся:

— Осторожно, здесь местами очень холодно!

Стоило Двэйну и Джоанне зайти в пещеру, как их со всех сторон стал окутывать морозный воздух. Хотя Двэйн никогда не был слабым парнем, да и нагольный полушубок был из числа теплых, ему было ужасно холодно, он испытывал истинные страдания. Холод проник под одежду и входил во все кожные поры. Двэйну показалось, что он вскоре закоченеет окончательно. Взглянув боковым зрением на Джоанну, он обнаружил, что она замерзла и стала абсолютно бледной. Кровавый тоже заметил, как тяжело было его двум спутникам. И, вопреки всему, этот кровожадный варвар взял Двэйна и Джоанну за плечи, посредством магии образовав круг теплого воздуха. Двэйн был явно тронут, но Кровавый не поднимал глаз в его сторону, а лишь обернулся в сторону Байхэчоу и спросил:

— Что же, в конце концов, находится в этой пещере… что держит тебя здесь? Сокровища?

— Нет, ты ошибся, друг мой, — раздался из глубины пещеры голос Байхэчоу. — Здесь нет никаких сокровищ… есть лишь лед и снег! И древность, застывшая в них!

— Застывшая древность?

Все эти метафоры заставляли Двэйна удивляться происходящему все больше. Не удержавшись, он спросил:

— Что же такого здесь может быть заморожено?

— Я не знаю ответа! — голос Байхэчоу звучал довольно странно. — Но мне известно одно – жизнь на Снежной Горе как-то связана с тем, что спрятано во льдах! Меня не оставляет чувство, что все, кто находится на этой горе, выполняют свою функцию!

— Какую еще функцию!

— Есть два варианта, первый: Мы призваны охранять это место, не позволять никому из чужаков проникать внутрь горы!

Байхэчоу равнодушно продолжил:

— Насчет второй гипотезы, здесь спрятано что-то ужасное, и наша всеобщая цель – не позволить этому злу вырваться наружу!

Двэйн внезапно вздрогнул то ли от мороза, то ли от сказанного Байхэчоу. Через некоторое время Байхэчоу объявил приободренным голосом:

— Ну, вот и пришли! Сейчас яви мне Красавца под луной!

За спиной Байхэчоу была мутная гигантская ледяная стена, из верхней части которой исходило едва различимое мутное сияние. Взглянув на стену, Двэйн почувствовал, будто ясно увидел там какой-то образ. Похожий, скорее, на картину или какое-то изображение. В толще льда будто бы сверкали два глаза! Один взгляд этих глаз гипнотизировал любого человека, осмелившегося посмотреть в них. Двэйн не мог даже вглядеться в них, но уже почувствовал, что начинает забываться и впадать в какой-то гипноз. Двэйн сделал усилие, подошел к стене и стал всматриваться в эти глаза. Внезапно его посетила пугающая мысль, когда он рассмотрел, что отражалось в этих волшебных глазах: он сам!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 427.1. Секрет внезапной крови (часть 1)**

Двэйн завороженно вглядывался в ледяную стену. Стоящая подле Джоанна спросила:

— Что это ты там высматриваешь?»

Девушка нежно погладила Двэйна по плечу, стараясь отвлечь от злосчастной глыбы льда. Но Двэйн не обратил внимание на Джоанну. Джоанна попыталась всмотреться в лед.

— Ничего нет…

И тут Двэйна охватило чувство, будто все его тело охватывает желание подчиниться зову этих глаз, приблизиться к ним. Глаза звали его, и их зов был сильнее чего-либо. Теперь Двэйн мог усмотреть вполне ясный силуэт чьего-то лица. Виднелись уголки рта, растянувшегося в улыбке, широко открытые глаза, нос и четкий круглый контур головы. Невозможно было понять, на что смотрело это существо, его взгляд был безэмоционален и смотрел в никуда. Вероятно, холод и лед сковали это лицо. Но мгновение спустя уголки рта существа начали подрагивать и двигаться. Но услышать хоть что-то Двэйн не мог, поэтому он сделал ещё шаг к ледяной глыбе.

— …ТЫ… — то немногое, что мог расслышать Двэйн.

Но странным казалось то, что Двэйну вовсе не слышался чей-то голос. Слова будто врывались ему в голову, и он страстно желал подчиняться этому голосу, чья воля была столь тверда, что отказаться было невозможно. Двэйн вновь сделал два шага вперед, на этот раз его шаги были очень быстры. В какой-то момент он ударился лбом об лед, и этот внезапный удар заставил Двэйна выпасть из транса.

Вскрикнув вполголоса, он упал на колени и, подняв голову, недоуменно спросил:

— Что случилось?

Джоанна недоуменно спросила:

— Что ты увидел в этой стене? Неужели там что-то было?

Потрогав стену, Джоанна ощутила лишь холод и твердость льда. Самое обычное чувство, ничего подозрительного.

— Я… Я что-то слышал оттуда… — выражение лица Двэйна было крайне растерянным и удивленным.

— Что ты слышал? — Кровавый равнодушно спросил откуда-то позади, явно питая недоверие к Двэйну, который выглядел крайне странно.

Взглянув на этого парня одним глазком, Двэйн вскоре обернулся и посмотрел на него таким взглядом, что даже идущий впереди Байхэчоу невольно обернулся, спрашивая:

— Неужели ты что-то увидел?

Двэйн несколько остолбенел:

— А что такое? Неужели вы ничего не видели?

Лицо Байхэчоу приобрело крайне серьезный и напряженный вид. Он огорченно покачал головой. Двэйн и сам немного сконфузился. И правда, раз Байхэчоу провел здесь столько времени и ничего не видел в этой ледяной глыбе, значит, магия, должно быть, серьезная, раз сам хранитель Снежной Горы шаманов оказался слепцом в своей же собственной обители.

— Но почему я единственный, кто видел это лицо? Должно быть, я видел свое же отражение! — успокоил, в конце концов, своих спутников, а заодно и самого себя Двэйн.

Джоанна обомлела, затем, отдышавшись и переведя дух, с опаской взглянула на Двэйна, идущего прямо перед ней. Джоанна нервно посмеялась и сказала:

— Что же здесь необычного, друзья? Эта ледяная глыба и вправду напоминает зеркало, вполне закономерно, что Двэйн увидел в нем самого себя и перепугался!

— Да нет же, это силуэт, это существо, что я увидел… оно не было моим отражением… он сказало мне…

Двэйн отступил назад, он чувствовал чье-то постороннее присутствие и очень боялся, его охватывал животный ужас, внутри все сжималось, живот начинал болеть, сердце то неистово билось, то замирало и буксовало, справляясь с замиранием груди то ли от нервов, то ли от пещерного ледяного и сухого воздуха. Двэйн медленно заговорил сухим приглушенным голосом:

— Оно сказало… «Вот ТЫ и пришел!» Его голос был строг и громок, хотя звучал лишь в моей голове! Этот голос даже не был голосом в привычном нам понимании, он скорее был каким-то магическим сигналом, для которого преграды в виде льда, камней и снега вовсе не являются преградами. Он искал именно меня, я чувствую это!

Кровавый и Байхэчоу по-прежнему испытывали недоверие к тому, что говорил Двэйн, но постепенно осознавали, что он явно не лжёт, о чем говорил потрепанный вид Двэйна, его напряженные глаза и голос, свойственный человеку, испытавшему ужас. Что ж, если в той глыбе льда и сокрыто некое существо, тем не менее, все же оставалось не ясным, почему глаза Ругаарда и Байхэчоу не заметили его? Не может же Двэйн быть единственным зрячим из людей здесь? Как могущественнейшие маги, один из которых – шаман Снежной Горы – оказались не в силах заметить и различить колебания магической энергии, которыми сопровождается всякий магический сеанс. Мысли неистовым штормом бурлили в голове Двэйна, не оставляя места здравому смыслу, но нагоняя множество противоречивых сомнений. Когда Двэйн вновь взглянул на злополучную стену, он не заметил ничего, кроме своего дрожащего отражения, ничего, что могло бы навести столь резкий животный ужас, ничего, что заставляло бы все тело испытывать разряды боли и дрожать.

Внезапно на Двэйна нахлынули сомнения в достоверности происходящего и в реальности того, что он видел. Быть может, последние события, неосторожное обращение с магическими заклинаниями сыграли свою роль и помутили разум Двэйна, провоцируя пугающие галлюцинации и постепенно превращая Двэйна в сумасшедшего…

— Неужели я испытываю галлюцинации?»

Покашляв, Кровавый указал на стену и промолвил:

— Вот оно, потайное место, не так ли?

— Точно! — ответил Байхэчоу, продолжив. — Не забывай, в течение долгих веков эта пещера была обителью всех повелителей магов. Когда я пришел сюда, и эта обитель стала моей, я весьма нескоро понял, что мой долг не только владеть этим местом, но и защищать его должным образом.

— Да ну вас… — сказал злобно Кровавый. — Ты стал шаманом этой горы незаконным путем…

Голос Кровавого был равнодушным и холодным. Он спокойно смотрел на стену из толстого и мутного льда.

— Что ж, довольно гладкая поверхность, но чересчур уж твердая… но все же ничего необычного. Я даже не чувствую никакой магии, никаких колебаний энергии! Раз это место сокрыто под толщами льда, чего нам стоит бояться? — Кровавый нахмурился. — Это обычная ледяная пещера, каких в мире много…

Байхэчоу рассмеялся, услышав слова Ругаарда. Он повернулся назад и подозвал Джоанну:

— Подойди!

Байхэчоу указал на ледяную стену, сказав:

— Собери все свои силы и направь их прямо в толщу льда, нанеси свой самый сильный удар.

Хотя Джоанна и не совсем поняла, чего жаждал Байхэчоу, но, посмотрев боковым зрением на Двэйна, она направила правую руку в сторону глыбы льда и закастовала свое самое мощное атакующее заклинание. Шар света вырвался из руки паладина восьмого уровня и с оглушительным взрывным звуком ударился в ледяную стену. Лицо Джоанны вскоре вновь стало умиротворенным, будто она сорвала накопившуюся злость на этом куске льда. Энергия удара будто бы ушла куда-то глубоко внутрь стены. Джоанна подошла к стене и пощупала её рукой.

— Что ж, весьма неплохо для девушки твоих лет! — похвалил Джоанну Байхэчоу. — Должно быть, у тебя уже где-то восьмой уровень, с твоими способностями ты вполне можешь раскалывать камни! Но посмотри, что мы видим сейчас… стена по-прежнему целенькая и блестит как ни в чем не бывало!

Как ни странно, но стена и вправду не имела никаких признаков серьезного повреждения. Глыба не только не понесла серьезного урона, но и совершенно не изменилась под действием магической атаки.

— Что ты почувствовала сразу после своей атаки — спросил Байхэчоу недоумевающую Джоанну.

— Я… я не знаю… — ответила Джоанна. — Кажется, эта штука чем-то защищена или же напрочь не поддается магии… я как-будто послала атаку в никуда, как по воде ударила!

Кровавый ходил из стороны в сторону с серьезным видом.

— Неужели стена все-таки заколдованная? Но почему я не чувствую никаких энергетических колебаний внутри?

Байхэчоу улыбнулся:

— Ругаард, собери все силы, возьми себя в руки и попробуй найти слабое место у этой стены! Я уверен, что твоего опыта и твоих познаний вполне хватит чтобы распознать секреты этой ледышки.

Кровавый подошел к стене и, сосредоточенно наблюдая, стал прощупывать её руками. Внезапно его лицо исказилось в неестественной гримасе. Кровавый неспешно и неразборчиво забормотал:

— Как такое возможно…

Кровавый отпустил свой разум за пределы тела, дабы увидеть дальше своих глаз. Но даже так пространство за стеной было огромным темным пятном. Энергия, что выпустил Кровавый, будто бы ушла в никуда. Внезапно Кровавый очнулся.

— Раз уж шаманы Снежной Горы наложили эту защиту, то на то были веские причины.

Он вопросительно взглянул на Байхэчоу:

— И как же открыть её?

Байхэчоу приложил ладонь к ледяной поверхности и закрыл глаза, улыбаясь:

— Даже ты в растерянности, что ж, мой черед. Я живу здесь довольно долго, и тоже так и не смог найти ответ на этот вопрос. Даже при том, что каждый раз погружаясь в поиски разгадки, я натыкаюсь на непроглядную тьму позади ледяной толщи, я все же сомневаюсь в наличии какой-то магии. Похоже, что сила человека, создавшего этот заслон, до сих пор содержится в этой стене, и она выше моей!

«Выше Байхэчоу?» — с сомнением подумал Двэйн, затем ему в голову пришла ужасающая мысль.

Его никак не покидала мысль о «красавце под луной» и мече. Вскоре драгоценный зачарованный меч в руках Байхэчоу стал источать яркое сияние, Байхэчоу восхищенно вздохнул, созерцая своё оружие:

— Красавец под луной… детище ранних хозяев Снежной Горы, воистину уникальное оружие. Наверняка ему под силу сокрушить этот лед!

Жаль, что лишь шаманы прошлого знали, как надлежащим образом использовать его силу. Они знали, что этот меч вовсе не был мечом, а являлся ключом от потайной двери! Байхэчоу легонько уколол мечом ледяную поверхность. Стоило мечу дотронуться до поверхности, как в ней образовалось отверстие, из которого заструилась вода. Затем стену стали покрывать небольшие светящиеся трещинки.

Беззвучно лезвие вонзилось в лед и стало проникать глубоко внутрь стены. Из надреза теперь струился яркий свет, освещавший пещеру. Через несколько минут лед окончательно рассыпался, образуя проход вглубь стены. Конца не было видно, тоннель уходил во всепоглощающую темноту. Кровавый ненадолго остолбенел, после чего сказал:

— Все было так просто? Нужно было всего-лишь вонзить туда меч, после чего дверь открывалась сама собой?

Байхэчоу довольно кивнул головой. Отдав Красавца Двэйну, он сказал:

— Что ж, все действительно оказалось легче, чем я думал. Неужели это самый потайной секрет Снежной Горы? Ругаард, говорю тебе, этот меч и принадлежал всем прежним хозяевам Горы, я был знаком с древнейшими шаманами-хозяевами горы и узнал от них многое! Эта стена всего-лишь внешний слой истинного потайного прохода, его начало! Наверняка прежние хозяева Горы Шаманов не раз открывали эту ледяную дверь, стремясь узнать, что же таится внутри. Жаль… но ни у кого в итоге не получилось этого узнать. Все шаманы призваны стеречь этот секрет, хотя мы сами не знаем, в чем же кроется разгадка.

Вглядываясь во тьму открывшегося прохода, Двэйн шагнул в тоннель. Тут же его тело сковала теснота, будто клаустрофобия внезапно дала о себе знать. Стены пещеры давили на Двэйна. Пещера казалась бездонной, но при этом абсолютно тесной, ведь со всех сторон давили тонны камней, земли и льда. К счастью, вскоре это чувство исчезло. Двэйн бросил через плечо:

— Вы тоже это заметили? Этой пещеры… не должно быть здесь. Ведь сама гора всего лишь пара сотен ли, как внутри неё помещается такая огромная и протяженная пещера?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 427.2. Секрет внезапной крови (часть 2)**

Ледяная стена, к которой мы подошли, должна была быть концом нашего пути. Мы попросту прошли бы эту гору насквозь! Дак какого черта перед нами тоннель, конца которому не видно! Перед нами явно какой-то магический обман! Наверняка это пространственное заклинание, способное изменять очертания пространства и искажать его! Договорив, Двэйн подошел к Байхэчоу, который одобрительно кивал головой.

— Да, я читал об этом в летописях! Вот поэтому-то шаманы Снежной Горы только и могли, что охранять это место, не пропуская чужаков. Но никто из шаманов не мог вторгнуться в пределы этого сакрального пространства. Неужели это колдовство тоже создано шаманами? Какие еще секреты нас ждут?

— Пошли, да узнаем! — усмехнулся Байхэчоу. — В летописях описывается множество интересных вещей!

Мысль о бесценных знаниях ворвалась в голову Двэйна. Как оказалось, путь вел, по видимому, наверх. Когда подошло время привала, Двэйн услышал крик позади себя. Байхэчоу приглушенно стонал. Обернувшись, Двэйн увидел пот на бледном лице Байхэчоу, искривленном мукой. Через некоторое время Байхэчоу пришел в себя.

— Ты в порядке, старина? — Двэйн внезапно спросил. — Кажется, в том тоннеле не так холодно…

— Главное — не находится здесь слишком долго, и все будет хорошо! — мертвым голосом сказал Байхэчоу. — Так и не найдя способа разгадать эту загадку, я пытался уйти в сторону от Горы, но мог продержаться не больше двух часов. Чем больше магических сил я трачу, тем меньше времени мне остается!

Он посмотрел замерзшими глазами на Двэйна, мягким голосом сказав:

— Не обращай внимания, мой юный друг! Я не вернусь обратно, ведь я тоже хочу знать, что там… к тому же, я знаю, что там меня ждет еще один рубеж защиты, и ключа от него нет ни у одного из шаманов. Предыдущая шаманка-ведьма не смогла открыть эту дверь. Даже наш горячо любимый учитель не смог!

И вправду, вскоре пространство перед путниками стало источать неестественный свет. За следующим же поворотом показалась сводчатая каменная арка, под которой, правда, не было двери. За аркой путников ждал большой зал, не имевший более входов и выходов. Светлые стены зала так же напоминали лед, как и открытая недавно дверь. Но вошедший внутрь Двэйн внезапно вскрикнул:

— Боже! Это место… это то самое место…

Джоанна также внезапно переменилась в лице, сказав шепотом:

— Это место… это точно оно…

Двэйн громко вскрикнул, сильно ударив кулаком по стене несколько раз. Затем его лицо стало необычайно восторженным.

— Вы видите это? Эти стены… этот зал… он сделан из пятцветного камня и мифрила! Ну и ну!

Пятицветный камень, который Двэйн держал в руках в этот самый момент, уже не казался той редкой драгоценностью, коей он был на поверхности. Даже Лосюэ, до сего момента прибывавший в полном равнодушии, теперь выкатил глаза в удивлении. Ведь комната и была сделана полностью из пятицветного камня. Как такое возможно? Двэйн взволнованно вздохнул и вошел в зал, озаренный светом мифрила и пятицветного камня.

В зале было светло, как днем, Байхэчоу стоял позади Двэйна, а остальные путники прижались к стенам, закрывая глаза руками. На этот раз и Двэйн, Байхэчоу, да и все остальные отчетливо видели, что в дальнем конце зала находятся два шестиугольных отверстия в полу, из которых исходит тяжелый гул. Эти отверстия привлекали внимание и так и звали спуститься в них. Двэйн прикинул, что каждое из отверстий занимало, по меньшей мере, шесть-семь ли в ширину и имело совершенно неизвестную глубину. Отверстия окружало кольцо из булыжников одинаковой формы и размера.

— Это куски чистого мифрила! Если верить сказаниям древней шаманки-владычицы этой горы, то эти куски мифрила являли собой защитный магический круг. Необходимо было поместить каждый из кусков мифрила в отверстие, тогда магическая защита теряла свои свойства, — Джоанна внезапно вскрикнула.

А Байхэчоу усмехнулся:

— Посмотри, что там лежит, на этих кусочках металла.

Вокруг отверстий лежали четырнадцать кусков мифрила, на каждом из которых был написан один из четырнадцати разных символов. Но это были явно не роландовские символы, да и не степное наречие, определенно. Символы были до боли простые, были вырезаны в грубой манере. Если не разгадать их значения и не расположить в нужном порядке, магическую защиту не снять и дальше не пройти. Байхэчоу равнодушно сказал:

— Вы думаете, шаманка-владычица не пыталась преодолеть этот рубеж защиты? Я думаю, все предыдущие владельцы, кто владели Красавцем, доходили до сюда, но вот грядущее испытание поистине сложно.

Байхэчоу взглянул на Кровавого:

— Ругаард, мы с тобой некогда учили эту письменность, мы сможем её прочитать!

Ругаард недоуменно посмотрел на символы, изображенные на кусках мифрила. Когда Байхэчоу договорил, он огорченно покачал головой:

— Как это возможно? Это потайной язык Роландовских земель! Хоть многие из именитых магов тратили всю свою жизнь, чтобы освоить его, но никто до конца не может понять их истинное значение.

Он перевел дух:

— Я знаю эти символы, но, Байхэчоу, но эти вещи всегда были для меня чересчур сложны, я не смог постичь их достаточно хорошо, но сейчас я знаю, что Ланьхайюэ является знатоком именно этого языка… ведь он учил его дольше всех нас.

Внезапно Джоанна спросила:

— Но ведь это всего-лишь четырнадцать каменных табличек с надписями, в чем же проблема? Перепробуем все по очереди! Пускай и потратим чуть больше времени! Неужели ни один из шаманов Снежной Горы так и не смог разгадать эту загадку?

Байхэчоу усмехнулся, сказав:

— Летопись гласит, что три неправильных повторения влечет за собой обрушение горы!

— Как же так? — возмутился Кровавый. — Неужели…

— Что ж, неплохо… — Байхэчоу спокойно продолжил. — Если мы ошибемся три раза, земля обрушится и погребет нас под собой заживо.

Байхэчоу огорченно вздохнул:

— Поэтому и я до сих пор не прошел этот рубеж. Эти предметы вообще родом не со Снежной Горы, их принесли сюда извне. Ученики шаманов, а может и кто-то другой… жаль, что Красавец может открыть только лишь одну из дверей, отныне он бессилен против этого рубежа. Если представить, что некий лиходей, завладев волшебным мечом, открыл бы первую дверь, после чего перебил бы хранителей и наткнулся бы на этот рубеж, то наверняка бы погиб здесь, столкнувшись с загадкой внешнего происхождения! Вот поэтому-то хранители и снабдили гору механизмом самоуничтожения, дабы создать гарантию защиты от злобных расхитителей секретов.

Внимательно осмотрев отверстия в полу, Двэйн вновь стал вглядываться в символы на кусках мифрила. Внезапно он почувствовал страшный приступ боли в животе. Потом ему показалось, что его вот-вот вырвет кровью. Его дыхание участилось, глаза выпучились и налились кровью, а тон разговора сбился:

— Кровавый… и Байхэчоу… скажите мне! Вы трудились над изучением этих символов?

Кровавый покачал головой в знак согласия:

— Это древнее мистическое письмо, все последователи Горы Шаманов занимались изучением этого письма. Но из-за его крайней сложности и того факта, что уцелело с древнейших времен отнюдь не много, то его изучение доставляет множество хлопот. Человек ныне может лишь крайне поверхностно освоить их. На самом же деле, сотни знаков до сих пор нечитаемы. Самые совершенные из магов Снежной Горы могли запомнить где-то сотню знаков, зачастую не зная их истинного смысла. Я могу запомнить его написание и произношение, но не могу вспомнить или понять его смысла. К тому же, в сочетании друг с другом эти символы способны иметь разный смысл. Самое ужасное, что мы так и не смогли найти учителя, который мог бы обучить нас обращаться с этими символами. Даже Ланьхайюэ знал всего двести знаков.

Двэйн сплюнул сгусток крови, заговорив приглушенным и низким голосом:

— Дак… вы можете прочитать их или нет? И кто может, если не вы?

Байхэчоу и Кровавый переглянулись, недоуменно покачав головами.

— Мы не знаем, в древних летописях полно белых пятен, скорее всего, ныне нет такого человека, который бы прочитал эти символы…

Байхэчоу грустно улыбнулся и взглянул на Ругаарда:

— Эти письмена совсем не из нашей эпохи, я понимаю твою тоску.

Переборов боль и грусть, Двэйн внезапно улыбнулся, выпрямился и уверенным шагом подошел к стене. Затем он с силой нанес несколько ударов по стене, будто изливая злость на камнях. Он обернулся и посмотрел на своих спутников, его лицо было почти безумным. Медленно и на удивление спокойно Двэйн проговорил:

— Я думаю… я могу выстроить их в нужном нам алгоритме! К тому же… эти знаки… мне…

— Неужели ты знаешь их?» — воскликнул изумленный Ругаард. — Неужели в предсмертном письме учителя Гуланьсы было их толкование!?

— Не может быть! — Байхэчоу отрицательно качал головой. — Я видел записи учителя, он тоже был в этом зале, но и он не смог прочесть этих надписей.

Джоанна с надеждой посмотрела на Двэйна:

— Ты правда понимаешь эти знаки?

— Я… Я… конечно! — глаза Двэйна горели ярким огнем жажды побед и любопытства. — Я не только знаю их значение, я также знаю, кто основал это место!

Три спутника Двэйна недоуменно смотрели на него, Двэйн глубоко дышал и был полон уверенности. Когда путники стал подходить к отверстиям, Двэйн выругался:

— Вот проклятый Арагон! — закончив ругань, Двэйн тут же раскаялся в сказанном, ведь проклинать и порицать Арагона была все равно что порицать и проклинать себя. — Что ж, стало быть, можно сказать, что это я основал это место!

И в самом деле, когда Двэйн стал всматриваться в куски мифрила, его одолевали приступы кровавой рвоты, сплевывая кровь, он понимал, о чем говорит его состояние. Ведь это был истинный первородный Вэньянь! По почерку можно было определить, рука чьего предка оставила эти надписи. Иными словами, было в этих письменах что-то «своё»! У Двэйна в голове постепенно начинало проясняться: Арагон вовсе не обманывал его, ведь письмена ясно гласили «Двэйн-1»

Ведь Двэйн был одним из перерождений Арагона! А что до этих камней и их правильной последовательности, скорее всего, во всем мире лишь один Двэйн знал их секрет, но вот в прежних перерождениях Двэйна этот язык был распространенным, расхожим, и знал его каждый житель того далекого и древнего мира. На самом деле, символы обозначали любимые канонические книги Двэйна, точнее, это были первые символы их названий, что позволяло с помощью сокращения догадаться об их смысле! Двэйн принялся читать символы по порядку:

— Снег падает с неба, осыпая белого оленя, а благородные духи опираются на яшмового феникса!

Скрепя зубами, Двэйн тяжело вздохнул, поднял голову кверху и вскрикнул:

— Арагон, твои шутки никуда не годятся, ребенка не напугаешь!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 428.1. Я узнал тебя (часть 1)**

Без сомнения, «тайну» такого рода мог разгадать только один человек в этом мире — Двэйн.

А иначе даже какой-нибудь видоизмененный сильнейший с Большой Снежной горы, даже исследовав китайскую письменность вдоль и поперек, не сможет разгадать эту кровавую тайну. В то же время, даже если привести сюда пингвина Кью-кью, то он точно так же не сможет ее разгадать.

Потому что никто в этом мире не сможет прочитать масштабные произведения Цзинь Юна (автор многих романов в жанре уся, самый известны — » Смеющаяся гордость рек и озер» — примеч. переводчика).

Под удивленными взглядами Байхэчоу, Скарлет Вотерс и Джоанны, Двэйн энергично перетащил каменную плиту, закрыв ею отверстие в стене.

Пока он устанавливал код, ему в голову неожиданно пришла странная мысль.

В прошлой жизни он некогда играл в «Рыцарей Цзинь Юна», классическую игру жанра уся, после очередного раунда сложилась следующая ситуация: расставив четырнадцать книг в соответствии с двумя строчками из стихотворения, он смог открыть дверь, ведущую в его изначальный мир…

Неужели, подбирая код к этому замку, также можно открыть некую дверь и вернуться на Землю?

Подумав об этом, Двэйн почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Расставив все в задуманном им порядке, он отошел назад и увидел, как стена засияла мягким ровным светом, а затем четырнадцать иероглифов, вставленные в отверстия в стене, точно ожили и медленно поплыли по ней.

Подул легкий ветерок, и стена внезапно пошла рябью, точно водяная гладь. Двэйн вздрогнул и, вытянув руку, слегка дотронулся до нее. Пальцы его не встретили никакого препятствия, погрузившись в то, что раньше было твердой шершавой стеной.

Он обернулся и, посмотрев на остальных, горько усмехнулся:

— Похоже, сюда можно войти.

Скарлет Вотерс и Байхэчоу смотрели на Двэйна с явным изумлением. Они вмиг увидели на лице мага печать неотвратимости, хотя глаза его выражали куда более сложные эмоции. Джоанну терзали смутные сомнения, но здесь сейчас было не самое лучшее время говорить о них.

В это время вставленные в стену каменные плиты вдруг беззвучно упали наземь. Четырнадцать иероглифов растворились в ослепительном свете, исходившем от стены.

Все это показалось Двэйну несколько странным.

Однако, очень скоро он снова увидел в стене четырнадцать отверстий, которые внезапно пришли в движение и, несколько раз поменявшись местами, снова выстроились перед Двэйном в две линии.

— Что это все означает? — остолбенел маг.

В четырнадцати отверстиях блеснул магический свет, и очень скоро Двэйн увидел, как на поверхности стены стали стремительно проступать два китайских иероглифа:

«Настройте заново».

Двэйн вздрогнул.

Неужели с помощью этого кодового замка можно не только открыть потайную дверь, но и на правах владельца, разгадавшего шифр, установить новый код?

Подумав об этом, Двэйн не выдержал и широко улыбнулся.

Ай да Арагон! Спланировал все вплоть до таких мелочей!

Это естественно. Раз он уже установил, что это место создано Арагоном, то наверняка его не раз можно будет использовать. В противном случае, стоит только открыть эту дверь, как это место перестанет быть защищенным.

— Да… Создать новый код?

На этот раз улыбка Двэйна показалась Джоанне несколько коварной с легким оттенком мелочности и вульгарности.

Двэйн вытащил свой меч Красавица под луной и на каждом из четырнадцати отверстий выгравировал новый иероглиф. Когда он закончил, все четырнадцать иероглифов разом исчезли и, еще раз поменявшись местами, неподвижно замерли.

Двэйн с коварной усмешкой опустился на землю, держа в руках четырнадцать каменных табличек. На них уже давно исчезло изначальное «Снег падает с неба, осыпая белого оленя, а благородные духи опираются на яшмового феникса!», и Двэйн, не колеблясь, принялся вырезать на них новые слова.

Когда он вывел последний иероглиф, улыбка его стала еще более коварной.

Увидев эту лукавую усмешку на его хитрой физиономии, Джоанна вмиг догадалась, что в его новом пароле зашифрована какая-нибудь непристойность.

Действительно, Двэйн в этот момент был доволен как никогда, потому что новым кодом к тайнику стала излюбленная фраза, которую он и его товарищи по игре неоднократно использовали в обращении друг к другу:

Ползучая орхидея всю жизнь не ведает о битвах, и читать открытку с литерой А совершенно бесполезно!

Никто в этом мире не способен разгадать смысл этой фразы, ведь здесь никто не знает старика Цзиня и, само собой, никогда не слышал об орхидее…

Двэйн был очень доволен собой. Не обращая внимание на своих спутников, взиравших на него с удивлением, маг сделал шаг к стене и тут же целиком погрузился в нее. Внезапно у него возникло странное чувство, будто он стоит на краю высокого утеса и, подавшись вперед, шагнул в бескрайнюю бездну. Он как словно падал вниз!

У Двэйна закружилась голова. Он инстинктивно подумал, что надо бы сконцентрироваться и развернуть магию полета, но перед глазами по-прежнему была сплошная мгла, в которой ничего не было видно. Он словно очутился в черном пространстве и, паря в невесомости, он не мог вызвать ни капли своих сил.

Наконец Двэйн закричал, и в тот же миг ощущение невесомости разом исчезло.

Перед глазами вспыхнул ослепительный свет, и Двэйн крепко зажмурился. Лишь когда его глаза понемногу привыкли к яркому освещению, у него появилась возможность оглядеться. Когда маг открыл глаза, то едва не подпрыгнул от удивления.

Оглядевшись по сторонам, он обнаружил себя лежащим на огромном каменном помосте круглой формы диаметром около десяти метров. Вокруг него всюду были ступени, ровными рядами тянувшиеся вдоль поверхности помоста.

И он лежал точно посередине.

Немного придя в себя, Двэйн тут же осознал всю непозволительность его нынешнего положения. Оказалось, что под ним была вовсе не каменная плита…

Двэйн вдруг понял, что лежит на воде! Тело его медленно плыло по ее поверхности, но он не тонул, как будто под водой были скрыты некие силы, мягко удерживающие его наверху.

Магу с огромным усилием удалось встать на ноги. Он обнаружил, что вода заняла лишь небольшую часть каменного помоста, вокруг которого были выгравированы какие-то странные узоры.

Чуть далее на помосте было выгравирован рельефный рисунок!

Помост был сделан из белоснежного камня и был приятным на ощупь. Сдерживая свое любопытство, Двэйн осторожно ступил вперед и с удивлением обнаружил, что по воде пошли круги, но ноги его не тонули.

Так маг дошел до ступеней и остановился на одной из них.

Внезапно поверхность воды всколыхнулась, и очень скоро из нее вынырнула Джоанна.

«Значит, вода и есть тот самый портал?» — про себя подумал Двэйн.

Вслед за Джоанной появился Скарлет Вотерс, но Байхэчоу по-прежнему нигде не было видно.

— Господин Бай сказал, что в сложившейся ситуации надолго покидать ледяную пещеру мыслится им крайне нецелесообразным, поэтому он не придет.

Эту новость сообщила магу Джоанна.

Но маг не обратил на это внимание, так как в этот момент его мысли бродили далеко отсюда…

Когда они встали на ступени рядом друг с другом, то увиденное вдалеке настолько поразило их, что они не могли вымолвить ни слова. Перед ними простиралась огромная площадь, выложенная блестящим белоснежным камнем, ровная и гладкая, как поверхность зеркала, а из щелей между камнями лился мягкий золотистый свет.

Площадь была настолько большой, что Двэйн даже испугался. И при самом поверхностном взгляде на нее можно было понять, что здесь бы поместилось никак не меньше десяти тысяч человек.

Напротив вдалеке виднелся каменный дворец, к которому вела длинная лестница, ступень за ступенью уходившая высоко вверх. Дворец был поистине грандиозных масштабов! Внизу перед входов выстроились в два ряда десятки гигантских скульптур каких-то неведомых чудищ, которых даже Двэйн, бывавший даже в самых отдаленных уголках материка, никогда не видел.

Фасад дворца украшали широкие колонны, поддерживающие выдающуюся часть здания, в которой, по всей видимости, находился тронный зал, в котором также вместо стен располагались ряды огромных, необъятных колонн.

Но больше всего поражала атмосфера величественного торжества, исходившая от этого места. На Двэйна все это производило гнетущее впечатление.

Но длинная лестница, ступени которой ряд за рядом плотно накладывались друг на друга, отнюдь не заканчивалась у входа во дворец, но уходила куда-то ввысь, и, казалось, ей не было конца…

Однако, Двэйну все же удалось разглядеть вдалеке угольно-черный силуэт башни, и там ступени резко обрывались.

Башня по размерам ничуть не уступала дворцу. Даже издалека было видно ее очертания в виде правильного шестиугольника, а перед входом, там, где заканчивались ступени, исчезая на фоне ее огромного черного силуэта, клубами струился черный пар. Ни Двэйн, ни кто-либо еще из его спутников не мог разглядеть, что это было, но это явно не походило на магическое сияние.

Здесь царила гробовая тишина, и никакие звуки не нарушали молчание огромных каменных изваяний. Даже ветер не дул в этих краях.

Посмотрев наверх, Двэйн вдруг осознал, что над ним не небо, а какая-то белая, почти прозрачная пелена. Как небытие. Нет солнца. Нет облаков. Лишь белая, головокружительная пелена…

— Очевидно, мы вошли в какое-то скрытое пространство, — твердо сказал Двэйн. — Такая обширная местность… Спрятать ее в другом измерении — дело чрезвычайно непростое. Должно быть, ее владелец крайне опасен.

Выражение лица Скарлет Вотерс резко изменилось. Нахмурившись, он шагнул вперед и раскинул руки, закрыв глаза, словно изо всех сил пытаясь уловить что-то. Через некоторое время он обернулся, и лицо его сделалось серьезным.

— Боюсь, что у нас большие неприятности.

— Почему?

— Вы ничего не заметили? — голос его звучал несколько таинственно. — В этом пространстве нет следов магии.

Двэйн и Джоанна коротко переглянулись. Прислушавшись, они действительно не обнаружили в округе никаких магических волн. Это означало, что развернуть маги здесь им не удастся.

— И проблема не только в этом, — поморщился шаман. — Похоже, что кто-то блокирует мои силы.

Говоря это, он ладонью провел по воздуху. Пальцы его оставили едва заметные следы, но, едва заколебавшись, волны тотчас же исчезли.

Скарлет Вотерс тяжело вздохнул.

— Здесь я не смогу использовать свои святые силы… Или лучше сказать, я вообще не чувствую, чтобы у этого пространства были хоть какие-нибудь законы.

Услышав это, Двэйн невольно поежился. Он внезапно вспомнил слова, сказанные ему Байхэчоу.

— Неужели… Это пространство — территория, оставленная здесь каким-то сильнейшим? — восхищенно прошептал Двэйн.

— Похоже на то, — медленно произнес Скарлет Вотерс. — Сейчас мы находимся на чужой территории, поэтому не можем использовать законы, действующие в этом мире.

— То есть получается, что здесь наши силы существенно ослаблены! — говоря это, он с беспокойством оглядывал по сторонам. — Здесь немного необычно. Предположим, что это пространство создал человек, который здесь живет, но вот вопрос — зачем он это сделал? Он задумал так, что все, кто заявится сюда после него, будут значительно ослаблены. Неужели, он кого-то поджидает? Хочет сразиться с кем-то? Или просто хочет защититься от посторонних…

— Думается, ответ мы найдем только здесь, — Скарлет Вотерс указал на дворец и черную башню, одиноко возвышающуюся вдалеке.

Должно быть, всякий, кто когда-либо попадал сюда, глядя на это масштабное сооружение, невольно испытывал трепет, как путник, оказавшийся перед величественным сооружением древних.

Здание дворца было не менее нескольких сот метров в ширину и по стилю напомнило Двэйну постройки в виде надстроенных друг над другом квадратов, которые он часто видел в прошлой жизни.

Ступени, которые вели ко входу, были почти в полметра высотой каждая…

Судя по ним, дворец очевидно строился не для представителей племени людей… То есть, все эти постройки предназначались для кого-то другого. Но кого?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 428.2. Я узнал тебя (часть 2)**

Двэйн осмотрел каменные скульптуры по обеим сторонам от ступеней. Двэйн никогда раньше не видел столь странных существ… Даже в древней литературе он не находил описания зверей, хотя бы отдаленно похожих на эти…

— Кажется, это не магические звери, — нахмурилась Джоанна.

Двэйн растерянно разглядывал огромные изваяния и неожиданно усмехнулся.

— Кажется, я знаю, кто создатель этого места!

— И кто этот человек? — тут же спросил Скарлет Вотерс.

— Не человек!

Ответ Двэйна поразил шамана. Посмотрев туда, куда указывал Двэйн, он понял, к чему тот клонил.

На том самом круглом помосте, рядом с тем местом, откуда они пришли, виднелся рельефный рисунок. Он располагался прямо у подножия лестницы, ведущей к дворцу.

Именно этот рисунок и был ответом на их вопросы.

Точнее говоря, рисунков было несколько. Самым ярким был первый, расположенный прямо на круглом помосте. На нем было изображено несколько людей, привязанных к металлической стойке, а вокруг стояло несколько существ, одетых в длинные мантии и держащих в руках различные предметы вроде крючков и сабель…

На рисунке под ним были изображены те же люди, только уже мертвые. Их животы были распороты, и существа, одетые в плаще, извлекали из них внутренности и передавали друг другу.

На следующем рисунке они уже стояли в коленопреклонной позе и высоко держали перед собой внутренности.

Окружающие их силуэты также стояли на коленях, их лбы касались поверхности каменного пола.

— Это похоже на какой-то обряд… — не выдержав, сказала Джоанна. — Как будто они взяли органы живых людей и совершают жертвоприношения. Должно быть, так они поклоняются кому-то.

— Все верно, — подтвердил Двэйн, внимательно рассматривая рисунки. — Тот стол, на котором мы очутились, когда вошли сюда — это и есть их жертвенный алтарь.

Указывая на существ, совершающих молитвы и разрезающих животы пленникам, Двэйн неожиданно рассмеялся.

— Разве ты не заметила, что они намного выше своих жертв? Именно поэтому ступени, ведущие к дворцу, такие высокие! Они выстроены как раз для этих существ!

Джоанна коротко кивнула.

— К тому же, — Двэйн внезапно поднял взор и посмотрел на гигантские скульптуры диковинных зверей. — Хоть я и не знаю, что это за животные, но вы, должно быть, заметили, что у них есть две очень интересные особенности.

Скарлет Вотерс и Джоанна во все глаза уставились на каменные изваяния. Наконец, девушка воскликнула:

— А! У этих странных зверей на голове есть рог!

— И еще, — тихо добавил шаман. — Они все разные, но, если присмотреться, то все они смотрят в сторону черной башни!

Двэйн звонко рассмеялся.

— Поэтому я думаю, что мы знаем ответ на эту загадку! Все эти здания некогда принадлежали одному племени, которое, согласно легенде, исчезло много лет назад! Конечно, вы, может быть, никогда и не слышали об этом племени, потому что в материковых летописях о них не сказано ни слова. Все следы их существования на земле были уничтожены. Но к счастью, наш друг с неопределенной ориентацией несколько дней назад рассказал мне весьма любопытную историю…. Поэтому я думаю, что хозяева этих построек — это племя демонов.

Как только голос его стих, Скарлет Вотерс и Джоанна на миг растерялись, но внезапно откуда-то из глубин дворца донеслись странные звуки.

\*Дзинь! Дон! Дзинь! Дон!\*

Вскоре звук распространился повсюду, витая где-то между массивных колон и ступеней дворца. Казалось, будто что-то тяжелое двигалось по каменному полу, и каждый его шаг эхом разносился под сводами огромного строения.

Путники разом подняли взор и увидели во дворце чью-то неясную тень, которая медленно приближалась, становясь все более отчетливой.

Это был некто, одетый в золотые доспехи!

Хотя он еще был далеко, Двэйн и Скарлет Вотерс тут же отметили, что незнакомец был поистине высокого роста! Маг навскидку назвал цифру в два метра, хотя в реальности он мог быть еще выше.

От этих доспех исходил густой запах. Это был запах страха и отчаяния! Золотая краска не сверкала, но была наполнена величием старины!

Наконец, незнакомец вышел из тени колонн, и теперь Двэйн вполне отчетливо мог видеть его лицо. Оно было бледным, словно гладкая блестящая жемчужина, черты лица острые, утонченные. Издалека его лицо казалось несколько неживым, точно выточенным из камня, но глаза его были красные, в зрачках точно полыхало неистовое пламя!

Длинные его волосы также были огненными.

Когда его мощная, атлетическая фигура показалась у входа во дворец, то Двэйн тут же ощутил какую-то гнетущую энергию, разлившуюся в воздухе, словно что-то огромное надвигалась на него. Огненно-красные глаза существа вспыхнули, и путники разом вздрогнули, точно что-то крепко ударило их в грудь.

\*Дзинь! Дон!\*

Существо в золотых доспехах стояло у входа во дворец. Его правая рука медленно поднялась из тени, и Двэйн увидел, что в ней зажато какое-то оружие высотой в человеческий рост.

Это был золотой трезубец!

Лицо великана выражало холодное спокойствие, но Скарлет Вотерс смутно почувствовал серьезную опасность, исходившую от него.

Оглядев путников, великан коснулся трезубцем земли. Подняв левую руку, он указал ею на путников.

Внезапно раздался резкий звук, оглушивший их, и им даже на миг показалось, что он исходит прямо из ада.

— Кто посмел вторгнуться в священный храм племени демонов?

Услышав этот голос, Двэйн вздрогнул и невольно поежился.

Он почувствовал ярость, вмиг повисшую над ними. Она была подобна облаку, с головой накрывшему их, и даже Скарлету Вотерс вдруг стало невыносимо тяжело дышать.

Стоя на высоких ступенях, существо было подобно божеству. Когда он повернулся к ним, Двэйн увидел изящное, точно выточенное изо льда лицо, на котором не было и следа какой бы то ни было эмоции!

Двэйн смог отчетливо разглядеть, что под копной огненно-красных волос существа скрывался маленький рог. Вот в чем тайна его необыкновенной мощи! Даже стоя вдалеке, маг ощущал, как взгляд демона буквально испепелял его, и он ощущал себя цикадой, которая под давлением огромной силы не решается взмахнуть своими крыльями, боясь нарушить величественное молчание, воцарившееся в округе. И даже обладая стоическим характером, Двэйн невольно в глубине души испытал неподдельный страх!

Да, это был настоящий ужас!

Даже в схватке с Байхэчоу Скарлет Вотерс никогда не испытывал такого абсолютного, всепоглощающего ужаса, какой он испытал при виде этого существа. Он лишь окинул его взором своих огненных глаз, как шамана уже пробила крупная дрожь. Он как будто вмиг превратился в муравья, а впереди перед ним стоял его убийца, уже готовый занести ногу для рокового шага.

Но если Скарлет Вотерс испугался энергии, исходившей от этого существа, то Двэйна больше поразили его слова.

Длинный рог на лбу… Священный храм… Племя демонов…

Все эти детали в сознании Двэйна слились воедино. Он внезапно побледнел и с изумлением посмотрел на гигантскую черную башню вдалеке. Затем он вдруг вспомнил древний миф, рассказанный ему Лосюэ… Неужели..

Двэйн посмотрел на башню, и ответ сам всплыл у него в голове.

Вавилонская башня!!!

Место, где некогда жили демоны!

А между тем, великан в золотых доспехах холодным, отрешенным голосом сказал:

— Тот, кто посмел вторгнуться в священный храм, должен быть убит!

Голос его еще звучал над площадью, когда он резко шагнул вперед и возник прямо перед лицом остолбеневших путников.

Над золотым трезубцем заплясали золотистые огоньки. Раздался свист, и оружие великана просвистело прямо над головой Скарлет Вотерс.

Этот внезапный удар заставил шамана прищуриться, и в те доли секунды когда противник только готовился нанести свой сокрушительный удар, какая-то неведомая сила, исходившая откуда-то сверху, полностью сковала его. Страх, возникший в глубине души, заставил Скарлет Вотерс почувствовать себя опозоренным.

«Я не кто-нибудь, я Скарлет Вотерс, ученик с Большой Снежной горы, святой сильнейший этого мира!»

Увидев над собой горящий трезубец, шаман воскликнул и, подняв руку, попытался остановить устремившееся на него оружие.

Однако, как только он попытался предупредить удар, выражение лица его резко изменилось! Будучи святым сильнейшим, вскинув руку, он сразу же почувствовал, что силы его непрестанно исторгаются из его тела, и из-за быстрой потери большого количества энергии ему стало плохо, и он едва не сплюнул кровью!

Когда Скарлет Вотерс оказался в этом, незнакомом ему пространстве, то он очень правильно оценил его. Это действительно была чужая территория, и он никак не мог управлять законами здешнего пространства и циркулирующей здесь энергии. Теперь, все же предприняв попытку к сопротивлению, он почувствовал, как тело его задрожала, и какая-то неведомая сила полностью сковала его.

Очень скоро яростный крик Скарлет Вотерс в короткий стон, как будто что-то душило его.

На глазах Двэйна и Джоанны самый сильный, самый отчаянный и свирпеый из них воин взмахом золотого трезубца был буквально сметен со ступени, и шаман, подобно подбитой птице, кубарем скатился вниз. Он с грохотом пролетел больше сотни метров, а затем тяжело упал прямо на жертвенный стол, больно ударившись о камень.

— Хм, оказывается, святой маг, — безразлично произнес великан. — Перед священным храмом, на территории великого племени демонов ты еще смеешь контролировать ее законы! Как вы смешны, жалкие людишки!

Увидев, как Скарлет Вотрес от удара великана отлетел в сторону и, упав, остался лежать на земле, Двэйн буквально остолбенел!

Однако, сейчас было не самое лучшее время для удивления. Потому что, расправившись с шаманом, великан в золотых доспехах повернулся к Двэйну и, посмотрев на него испепеляющим взглядом, снова взмахнул своим огненным трезубцем, который со свистом устремился прямо на мага!

В этом пространстве не было магических элементов, а потому Двэйн никак не мог развернуть свою магию, а в его случае это означала полную потерю боеспособности! Поэтому, увидев над собой трезубец, Двэйн не оказал никакого сопротивления.

Маг уже приготовился вслед за Скарлет Вотерс полететь вниз, как вдруг великан неожиданно замер и издал едва слышный удивленный вздох.

Двэйн закрыл глаза и приготовился к боли. Но удара не последовало. Когда он вновь открыл глаза, то увидел, что великан уже опустил свой золотой трезубец и, прищурившись, пристально смотрел на него.

Демон стоял так близко, что маг невольно ощутил огромное напряжение, исходившее от него. Он был настолько высоким, что на миг показался Двэйну невысоким утесом, нависшим над ним.

Прошло довольно много времени прежде, чем Двэйн услышал над собой его звучный голос.

— Ты… Как же ты оказался среди них? Я узнал тебя. Ты снова вернулся? Я… я узнал тебя!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 429. Два распустившихся бутона**

Город Лоулань.

С тех пор как, Двэйн тайно вернулся в замок, где во время банкета у него состоялась беседа с Лосюэ и Медузой Горгоной, прошло уже более двадцати дней.

Никто и не знал о внезапном возвращении Герцога Тюльпана, тем более что он очень скоро опять покинул замок. Только Вивиан и Филипп знали о его приезде, но никому об этом не рассказали, и для всех остальных людей «Его Высочество был по-прежнему занят магическими исследованиями и нигде более, кроме своей лаборатории, не появлялся».

Эти несколько дней Филипп был очень занят, но в глубине души его зрело беспокойство.

Во-первых, столь скорое возвращение, а затем и поспешный отъезд господина немало встревожили его, тем более что перед этим он предоставил ему самые широкие полномочия в вверенных ему делах. Прощавшись с герцогом, он заметил в его действиях некоторую поспешность и напряженность. Филипп был почти уверен, что на этот раз Двэйн столкнулся с большими неприятностями. К тому же, уже прошло двадцать дней с тех пор, как он уехал, и за это время управляющий не получил от него ни единой весточки…

Во-вторых, в городе по-прежнему гостили принцесса Луиса и будущая императрица, мисс Дайли.

С тех пор как она приехала в Лоулань и через своих людей тайно связалась с Богиней, Филипп еще более убедился в одном: будущая императрица вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд! К тому же, все уже давно знали, что ее клан вступил в противостояние с кланом Герцога Тюльпана.

За это время Филипп отправил несколько отрядов воинов, которые установили постоянное наблюдение за зданием Южной торговой палаты, где в данный момент проживали мисс Дайли и принцесса Луиса. К тому же, по приезде в город дамы наотрез отказались жить в замке, поэтому Филипп вынужден был отправиться к госпоже Лист, чтобы попросить у нее помощи в этом деле. В итоге, даже ее увещевания не подействовали на драгоценных особ. Зная о дружбе между ней и принцессой Луисой, Филиппу стало ясно, что дело не обошлось без вмешательства будущей императрицы, которая, скорее всего, настояла на том, чтобы принцесса отказалась от предложения госпожи.

Филипп приказал старику Альфа, чтобы его люди день и ночь посменно вели самое тщательное наблюдение за двумя госпожами.

Новости, поступавшие от этих отрядов, были довольно противоречиво. Жизнь мисс Дайли в городе никак нельзя было назвать тоскливой.

Согласно информации, полученной от солдат, будущая императрица разом приняла более десяти представителей Южной торговой палаты и даже лично посетила девять организованных ими собраний. Такое активное ее участие в торговых делах пока было труднообъяснимо.

В конце концов, мисс Дайли предстояло стать женой монарха, а может быть даже впоследствии и единоличной правительницей! Ее старший брат был главнокомандующим Императорской армии. Достигнув столь высокого титула, она само собой не могла оставаться в стороне от дел, имеющих общегосударственное значение, однако, встречи с торговцами с точки зрения настоящего аристократа были недопустимы и компрометировали будущую императрицу в глазах ее подданных. К тому же, солдаты сообщали, что мисс Дайли имеет самый широкий круг общения, иными словами, не брезгует обществом людей с не самой безупречной репутацией и с положением явно ниже ее. За столь короткое время торговую палату посетило огромное количество людей, желающих встретиться с ней — это были, в основном, торговцы изделиями из меха, ювелиры, скотоводы. Среди них даже был некий командир небольшого наемного отряда. По данным наблюдения, мисс Дайли приняла у себя не менее сорока человек разных сословий, от главы провинциальной торговой платы до мелких торговцев и лавочников.

По приказу Филиппа за всеми ее гостями было также установлено постоянное наблюдение.

Однако, проверка ничего не дала, и все поступающие к Филиппу материалы не представляли из себя никакой ценности.

«Неужели она встретилась с этими людьми только для того, чтобы попить чай в приятной компании?»

Далее среди кавалеристов Альфы начался недовольный ропот.

В конце концов, связи мисс Дайли были слишком обширны, а у старика не было достаточное количество сыщиков, так как одновременно с этой операцией необходимо было следить за происходящим в степных районах Северо-запада, поэтому в городе осталась только половина его солдат. Лишь когда было установлено, кто именно просил визита у мисс Дайли, выяснилось, что людей для организации столь масштабной слежки было недостаточно.

Странное поведение мисс Дайли все больше тревожило Филиппа. Он все больше убеждался, что будущая императрица приехала в северо-западную столицу с какой-то определенной целью.

И Филипп не мог бросить все свои силы на то, чтобы ее выяснить.

Перед своим отъездом Двэйн наделил Филиппа самыми широкими полномочиями в управлении своими владениями. Благодаря этому молодой управляющий фактически стал временным главой всех имений клана Тюльпанов. Каждый день все ведомства провинции отправляли ему запросы, дожидаясь, пока он утвердит их и распланирует.

Наконец, в один из дней Филипп получил письмо от неизвестного лица, который сообщил, что видел, как слуги мисс Дайли и принцессы Луисы выносили из палаты дорожные свертки и укладывали их в экипаж, рядом с которым стояли солдаты из личной охраны указанных особ, что должно было означать, что они собираются покинуть город.

— Они уезжают? — удивился Филипп и тут же нахмурился. — Есть какие-нибудь вести из храма? Неужели за это время Богиня ничего не предпринимала?

— Нет, господин, — ответил слуга. — Все как обычно. Богиня раз в три дня навещает рыцарей и читает им проповеди. Три дня назад она как раз вернулась с очередной проповеди и отправила людей к служителям местного бюро религии, чтобы те организовали ей встречу с личным войском клана. Она хотела поблагодарить рядовых солдат армии за их верную службу отечеству, а затем прочитать проповедь. Об этом Вы и сами знаете и официального разрешения на проведение такого рода мероприятия не дали.

Филипп коротко кивнул.

— Богиня решила прочитать проповедь солдатам… Ха! Кто знает, что она задумала на самом деле. Пока не будем обращать на нее внимание.

Прохаживаясь по комнате, он не переставая думал о мисс Дайли.

Будущая императрица приехала в Лоулань, прожила здесь двадцать дней, пообщалась с торговцами и даже посетила их совещания, а теперь вот так просто уедет? Неужели она приехала только ради этого? Жена монарха приехала на Северо-запад только для того, чтобы пообщаться с неотесанными мужиками?

Так или иначе, но дамы все равно собираются уезжать, и Филипп, несмотря на свои подозрения, не сможет задержать их. Принимая во внимание их высокое положение в обществе, дальнейшее расследование в любом случае будет невозможным.

— А может все-таки послать с ними своего человека?

Филипп вздохнул, чувствуя полную безысходность. Его не покидало смутное ощущение, что кто-то намеренно водит его за нос.

Наблюдая за тем, как слуга выходит из кабинета, управляющий неожиданно вздрогнул и принялся отчаянно перебирать все сообщения, полученные им на днях. Он еще раз внимательно просмотрел перечень всех гостей мисс Дайли и подробную информацию о них, а также о ее слугах — куда ездили, с кем встречались и подобные материалы.

Наконец, перечитывая очередной список, Филипп внезапно схватил со стола гусиное перо и обвел имена трех людей, с которыми беседовала мисс Дайли.

Эти люди несколько отличались от основной массы принятых ею гостей.

Это были главы трех торговых компаний, с которыми мисс Дайли виделась не далее как вчера! Согласно сведениям, полученным от одного из подчиненных, они спешно приехали в Лоулань как раз незадолго до встречи с будущей императрицей!

Согласно информации, полученной в ходе детального расследования, перед тем как вернуться в город, эти трое вместе со своими караванами совершили поездку на север провинции Деса, якобы для того, чтобы совершить какие-то торговые операции с лошадьми и ценными мехами.

Странным было то, что трое независимых купцов практически одновременно вернулись в город и встретились с мисс Дайли в один и тот же день.

Филипп резко встал и подошел к стене, на которой висела подробная карта провинции, и стал изучать ее северные территории.

Глаза его внезапно уставились в одну точку… Север!

Север?

На самом деле, на территории недалеко от северных границ провинции не было никаких сколько-нибудь значимых объектов. За исключением одного. Это была жизненно важная точка, служащая опорным пунктом для всего клана Тюльпанов.

Крепость Гилиат! Подумав немного, Филипп позвал слугу и приказал ему собрать все записи о том, какие купеческие гильдии пересекали границу провинции в предыдущие несколько дней. Затем он быстро пролистал сообщения об этих трех купцах, пытаясь найти сведения о том, куда конкретно они заезжали на севере, и то, что он обнаружил, чрезвычайно встревожило его!

Оказывается, все три каравана проезжали через Гилиат!

Этот город уже давно стал производственной базой клана Тюльпанов, поэтому посторонним въезд туда строго запрещался. Всякий проезжающий мимо караван по делам бизнеса мог остановиться только в близлежащих городах.

Несколько дней назад три торговых каравана остановились в самом близлежащем к крепости городке и пробыли там два дня.

— Хм, три купеческих отряда в одно время остановились в городе, население которого не превышает двух тысяч человек! Какой же бизнес там можно сделать? Какую выгоду они могли извлечь из этого маленького, незначительного городка? Что там можно делать целых два дня? Здесь явно что-то не так!

На лице Филиппа появилась легкая усмешка. Он наконец нашел необходимую зацепку!

— Кто-нибудь, срочно сюда! — скомандовал он, и тут же в кабинет вошел его слуга.

— Поступали ли какие-нибудь официальные документы или новости из Гилиата?

Слуга тут же отрицательно покачал головой.

— Господин, все официальные документы мы каждый день передаем Вам лично, и никаких других бумаг быть не может. Эти два дня из Гилиата не поступало никаких новостей, все спокойно, как и всегда. Никаких ЧП там не случалось… Случившееся в прошлый раз послужило им хорошим уроком, и теперь оборона у них налажена на высшем уровне…

Когда слуга замолчал, Филипп вдруг во все глаза уставился на него.

— Что ты сказал? Какой такой прошлый раз? Какой такой урок?

Он стремительно приблизился к слуге и схватил его за рубаху.

— Что случилось в прошлый раз?

Слуга не ожидал такой реакции от своего господина, а потому сильно испугался.

— В прошлый раз… В прошлый раз из Гилиата пришло срочное сообщение о том, что оттуда сбежало четыре раба, однако солдаты их очень быстро поймали. Все четверо умерли, свидетелей побега нет…

— Идиоты! — взревел Филипп. — Почему никто мне ничего не сообщил?

Слуга тут же воскликнул:

— Господин! Как я мог скрывать такое о Вас! Это произошло больше двадцати дней назад, тогда в Гилиате находился Герцог Тюльпан собственной персоной, и он сам лично разбирал это дело. Поэтому позже оно было занесено в текущий отчет, который составляется каждый месяц, и отдельной записи о нем не было… К тому же, я помню, когда я принес этот отчет Вам, Вы…

— Я что? — мрачно спросил Филипп.

— Вы увидели, что на нем уже стоит резолюция Герцога Тюльпана, а потому не стали внимательно читать его.

Услышав это, Филипп сначала остолбенел, а затем тяжело вздохнул.

Действительно, он смутно помнил, что все так и было. В конце концов, тогда Герцог Тюльпан лично присутствовал в Гилиате, поэтому всеми делами города тогда в основном занимался он, и Филиппу не о чем было тревожиться. Двэйн сам отдавал распоряжения по тем или иным вопросам общественной важности, отправляя ежемесячные отчеты в свою резиденцию. Тогда управляющий был слишком занят, чтобы еще и внимательно следить за новостями из крепости. Да и к тому же, раз Герцог Тюльпан лично распоряжается там, то разве стоило беспокоиться?

Но Филипп и не подозревал, что хотя Двэйн в те дни действительно находился в Гилиате, но он полностью погрузился в исследования, пытаясь ускорить процесс появления на свет маленьких драконов, а потому совершенно не уделял внимание поступающим к нему отчетам.

— Скорее найди мне этот документ! — взволнованно воскликнул Филипп. — Я должен тщательно изучить его! Сейчас же принеси его сюда!

Слуга редко видел господина в такой поспешности, тем более что управляющий всегда отличался невозмутимым спокойствием, а потому срочно кинулся исполнять его приказание. Через четверть часа необходимые бумаги лежали на столе в кабинете Филиппа.

Когда он пролистал их, выражение лица его резко изменилось!

Еще раз внимательно прочитав отчет, Филипп в гневе вскочил из-за стола. Постояв некоторое время в нерешительности, он ударил по столу, решив действовать немедленно!

Он достал из-за пазухи золотой значок в виде тюльпана и велел вызвать капитана охраны поместья, старика Яня.

— Возьми этот значок и немедленно поезжай в казармы. Прикажи генералу Лонгботтому в как можно короткое время собрать тысячу кавалеристов и оцепить восточную часть города вместе с примыкающими к ней дорогами. Он должен во что бы то ни стало задержать экипаж мисс Дайли и принцессы Луисы!

Услышав это, старик Янь изменился в лице и невольно воскликнул:

— Господин, но как можно..?

Филипп помрачнел. На лице его выступила решимость.

— Ситуация сейчас такова, что у нас нет иного выхода. Я знаю, что задержание экипажа мисс Дайли и принцессы Луисы — дело очень серьезное… Хм… Это может сделать только генерал Лонгботтом и никто более. Скорее! Если мы опоздаем, то может случиться непоправимое!

Собравшись с духом, капитан охраны уже собрался удалиться, но сделав шаг к двери, обернулся и процедил:

— Господин… А если… если они начнут сопротивляться, тогда что?

Лицо Филлипа сделалось непроницаемым.

— Кроме принцессы и мисс Дайли, — низким голосом произнес он, — всех, кто попытается оказать сопротивление, убивать без разбору.

Услышав это, старик Янь вздрогнул.

Похоже, случилось что-то действительно серьезное!

«Если это дело получит огласку, то у всех нас будут большие проблемы!»

Филипп выразительно посмотрел на старика, и тот, подобравшись, отвесил ему поклон и быстрым шагом покинул кабинет.

Управляющий вернулся к столу и снова взял в руки этот злополучный документ, внимательно вглядываясь в каждую букву…

«Три дня назад в городе обнаружили пропажу трех рабов, которые предположительно выбрались из крепости по водостоку. Солдаты искали их два дня, и лишь на третий день в пятидесяти ли к востоку от города были обнаружены три трупа. Экспертиза установила, что все трое умерли от истощения. Личности троих рабов установлены, это…»

Больше всего Филиппа встревожило именно те должности, которые занимали сбежавшие рабы. Двое из них были заняты на производстве пороха, причем выполняли разные работы, а третий был ответственен за производство летающих метел для рыцарей отряда десептиконов.

Значит, умерли от истощения, говорите?

Глупости!

Филипп крепко сжал губы, так что они побелели.

«Вот так мисс Дайли! Оказывается, ты хочешь стащить новейшие разработки клана Тюльпанов!»

Порох и летающие метлы были на сегодняшний день самым мощным оружием на материке, производство которых велось в строжайшем секрете на территории, принадлежащей клану Тюльпанов. Подумав об этом, Филипп широкими шагами вышел из кабинета и позвал слугу.

— Вели седлать коней! Собери всех дежурных охранников! Они поедут со мной на великое дело!

— Вызови малый отряд десептиконов! Прикажи всем охранным командам немедленно выступать! Пусть развернут поиск в радиусе шестисот ли на восток. Необходимо любой ценой разыскать экипаж мисс Дайли и принцессы Луисы!

Отдав два приказа подряд, Филипп закусил губу и добавил:

— Еще объяви, что тот, кто первым найдет экипаж, получит десять тысяч золотых монет и получит повышение по службе сразу на три ступени!

Филипп отлично понимал, что у него нет полномочий награждать должностью, но он также понимал, что теперь было не самое подходящее время строго следовать букве закона!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 430. Здесь твой трюк не пройдет!**

Здесь твой трюк не пройдет!

Когда дилижанс отдалился от города на 15 км, сопровождавшие его впереди несколько десятков кавалеристов еще освобождали путь. Эта дорога была гладкой и плоской, и вела прямо на восток.

Больше всего у кавалеристов вызвал удивление приказ, изданный мисс Дайли. Простым людям запрещалось идти этой дорогой, нужно было сначала идти в обход на север, таким образом, наматывая лишние 50 км.

Сопровождающая стража конников не понимала, для чего был издан этот приказ. Но никто не имел права возражать против него.

В дилижансе принцесса Луиза наблюдала за близкой подругой, которая сидела рядом с ней. Она заметила, что выражение лица миссДайлибыло серьезным.

Вдруг принцесса неслышно вздохнула:

— Дайли, ты поступила так ради своего брата?

— М, что? – рассмеялась Дайли.

На ее красивом лице появилась нежная улыбка.

В глазах Принцессы словно промелькнула мгла, и она тихим шепотом спросила:

— Дайли, мы так давно знакомы с тобой, ты всегда была умнее меня и рассуждала намного больше. Но в этот раз… ты действительно думаешь, что я не понимаю, что происходит на самом деле?

Мисс Дайли улыбалась с трудом. Она сохраняла спокойствие и смотрела на Принцессу. Потом,не спеша, сказала:

— Луиза, раз уж ты догадалась обо всем, тогда не о чем и говорить.

— Я только не могла подумать, что ты способна использовать меня, — В словах принцессы слышалось недовольство, но она по-прежнему сидела, лениво облокотившись на подушку:

— Мы уехали второпях… Какой же хитроумный план насчет семьи Герцога Тюльпана ты придумала на самом деле?

Мисс Дайли немного смутилась:

— Луиза, тебе не стоит спрашивать меня обо всем этом. Даже не смотря на то, что мы с тобой очень близкие подруги. Поверь, я не сделала ничего такого, что могло бы навлечь беду на семью Двэйна. Всего-навсего взяла кое-какую вещь из их рук… Ничего особенного!

— Хм! – голос Принцессы вдруг стал холодным, она пристально смотрела на Дайли.

Тон речи постепенно становился неузнаваемым.

— Дайли, я всегда считала, что все споры и сговоры могут устраивать только мужчины. Мы же с тобой две женщины, и наша дружба самая чистая и искренняя. Ты… ты же скоро станешь принцессой, зачем же ты впутываешься в неприятную ситуацию?

Мисс Дайли засмеялась сквозь слезы и глубоко вздохнула:

— Луиза, ты была рождена в императорском роде, поэтому есть некоторые вещи, которые ты не способна понять. Для тебя понятие род – это отец и старший брат, для меня, обычной девушки, – это ответственность, от которой невозможно уйти!

Закончив разговор, она открыла окно дилижанса и, выглянув наружу, отдала приказ прибавить скорость лошадей. Она не стала закрывать окно и облокотилась на подоконник, стала тихо бормотать:

— Эх! Жалко, что в последние дни я слишком торопилась и, кажется, оставила не лучшее о себе мнение перед Филиппом. Боюсь, что он разочаровался во мне. Но у меня не было других вариантов, нужно было поскорее уехать.

На короткое время наступило молчание. Мисс Дайли снова повернулась лицом к Луизе и тихо заговорила:

— Принцесса, Ваше Высочество, я знаю, что в своем сердце ты испытываешь симпатию к Герцогу Тюльпану… Но! Неужели после этого я сразу же перестану быть твоей подругой? Приехав в эти северо-западные земли, увидев все собственными глазами, неужели ты ничего не смогла почувствовать?

— Почувствовать? Что почувствовать?

— Силу Герцога Тюльпана! – Мисс Дайли вдруг стала выглядеть не по своим годам, лицо стало слишком заумным.

Она, немного посмеиваясь, прошептала:

— После той войны с северо-западным легионом была опубликована новость, что мой брат, возглавлявший императорскую гвардию, и войска Герцога Тюльпана объединились вместе и разгромили северо-западную армию… Потом эта новость дошла до государственных чиновников… Мой брат лично участвовал в том сражении, поэтому я знаю правду о тех событиях!

Посмотрев на ничего не понимавшую, растерянную Луизу, Дайли вдруг приняла серьезный вид, и с жалостью и с восхищением сказала:

— Ты, ты, в самом деле, ничего не знаешь! Принц-регент всегда заботился о тебе, не впутывал тебя в сложные государственные дела управления, чтобы ты не повязла во всей этой рутине. Все это для того, чтобы ты не знала ни грусти, ни печали, и жила беззаботно! Но я не поступлю с тобой так же, как он. Принцесса Луиза, вот, что произошло на самом деле в той войне: подчиненная армия кавалеристов в несколько тысяч войск легко и просто уничтожила 70-ти тысячную армию Северо-западного легиона! Представь себе, только 70-ть тысяч конников в тяжелых доспехах! Герцог Тюльпан завладел особым, самым мощным военным оружием… И оно у него далеко не последнее! Этим оружием пользовался только он, ни у кого из императорской гвардии не было такого. Клан Герцога Тюльпана проживает на северо-западе, вся власть военной администрации находится в его руках. Несколько десятков тысяч войск плюс мощное военное оружие… неужели ты думаешь, что при таких обстоятельствах принц-регент может оставаться спокойным?

Принцесса Луиза резко поменялась в лице:

— Ты… Неужели ты украла секретное оружие семьи Герцога Тюльпана?

Потом она шепотом спросила:

— Ради кого ты сделала это? Неужели ради старшего брата? Это он сказал тебе…

— Нет, — выражение лица Дайли становилось сложным.

— Я сделала это ради своего рода. Принц-регент, можно сказать, столкнул наши семьи. При сложившихся обстоятельствах, мы стали соперниками. Моя семья никогда не считала, что наш род и род Герцога Тюльпана можно сравнивать между собой. Очевидно, что наш клан все-таки недооценивают! Вот она грязная политика, в ней никогда не было ничего доброго! Раз уж я оказалась впутанной в эту игру, значит, буду бороться в ней до конца и насмерть! Если вы пожелаете противостоять вместе с нами против клана Герцога Тюльпана… Наш клан также должен обладать могущественным и сильным оружием и тогда, все получится… К тому же…

Дайли была полна решимости, но вдруг засмеялась:

— Луиза, я точно знаю, что об этом деле Принцу Чэню уже известно! Как он может не догадываться обо всем этом, он же не настолько глуп! Ах, моя дорогая Луиза, поразмысли хорошенько! Почему же так совпало, что Принц Чэнь за несколько дней до этого распорядился отправить тебя встретиться с теми молодыми аристократами? Потому что он понимал, что после всего этого ты сможешь обратиться в бегство! За всем ходом действий он внимательно наблюдал со стороны. Узнав, что мы вместе сбежали, он не стал отправлять императорскую гвардию преследовать нас.

— Я… Я не верю! – Луиза вдруг резко сказала. — Дайли! Мой брат не может так поступить. Я знаю, что он доверяет Герцогу Тюльпану, вплоть до того, что даже Чарли и Мэри передали ему свои наставления и учение…

— Э? Ну и ну! В самом деле? – Дайли вдруг перестала облокачиваться на подушку и тихонько положила руки на плечи принцессы Луизы, мягким голосом проговорила. — Моя дорогая Луиза, ты слишком простая! Я расскажу тебе об одном случае… Тебе известно, что Герцог Тюльпан постоянно поддерживает связи с северо-западной крепостью Даэр… Ты знаешь, что такое Даэр? Это знаменитая крепость, которая полна злых грешников, туда заключают всех арестантов. А вот Герцог Тюльпан додумался подкупать взятками охрану крепости Даэр, таким образом, вызволяя их оттуда. В провинции Дэса население совсем немногочисленное, поэтому эти арестанты переселяются туда и становятся рабочими. Эта крепость Даэр стала источником рабочей силы для Герцога Тюльпана. Об этом деле твоему брату, принцу-регенту, уже давно известно! Даже я знаю об этом. Принц-регент уже поставил своих шпионов в крепости Даэр, и это абсолютно нормально. Любой умный император всегда тщательно следит за своими министрами и применяет для этого различные средства.

За несколько месяцев до окончания войны мы узнали о секретном военном оружии, которым обладает клан Герцога Тюльпана. С помощью одного способа удалось разузнать, что они разработали это оружие на севере в городе Джилия. Я сразу же стала строить планы по этому поводу. И вот нашлось одно решение – это использовать крепость Даэр!

Я послала несколько преданных и храбрых воинов в крепость Даэр, чтобы они стали заключенными и затем отправились в отряды рабочих Герцога Тюльпана. Так в качестве рабочих они прибыли в город Джилия, и спустя несколько месяцев упорного труда сумели раздобыть нужную мне вещь.

Дайли вдруг рассмеялась и нежным голосом проговорила:

— Дорогая Луиза, конечно же, принцу-регенту известно о моих действиях в Даэр. Я полагаю, что он обо всем знает, только почему-то ничего не говорит!

У принцессы Луизы не было слов. Она смотрела на свою самую близкую подругу и глубоко вздохнула:

— То есть, в этот раз ты взяла меня с собой, чтобы уехать из дворца императора, привезла в северо-западные земли… Все это для того…

— Все это я организовала, — призналась Дайли, в ее взгляде появилось сожаление. — Извини меня, Луиза. В этот раз я воспользовалась тобой. Мне было необходимо так поступить. Потому что твой ранг Принцессы – это самый лучший защитный барьер для меня. Но я ручаюсь, это был первый и последний раз! Если ты не сможешь простить меня, я смогу это понять. После того, как я вернусь обратно, мне придется сразу же выйти замуж за твоего брата, и ты станешь моей золовкой. Но тебе совсем необязательно будет беспокоиться обо мне, хорошо?

— Но как же мой брат поступит с Герцогом Тюльпаном… — сказала Луиза.

— Я ведь уже говорила тебе, что этот случай не был запланирован самим принцем. Он только молча согласился, — вздохнула Дайли:

— Луиза, ты такая простодушная. Любой монарх не сможет спокойно смотреть на министра, который наращивает свою силу, тем самым угрожая власти самого императора. На сколько бы верным не был Герцог Тюльпан, на сколько бы сильно Принц-регент не доверял бы ему… Тем не менее, захватив это мощное оружие, на душе стало спокойнее!

“Захватив это мощное оружие, на душе стало спокойнее…” — эти слова полностью убедили Луизу.

— К тому же на этот раз я смогу передать принцу то, что мне удалось заполучить! – Дайли побледнела. — Он точно останется довольным моим поступком!

Вдруг в это время стали доносится возгласы кавалеристов!

— О Боже! Посмотри на небо!

Мисс Дайли испугалась, сразу же выглянула наружу и заметила края небесного пространства. Внезапно появился небольшой отряд десептиконов (трансформеров). Они стремительно летели на метлах.

Выражение лица Дайли резко изменилось. Но потом она быстро успокоилась. Уголки рта приподнялись, и на лице появилась улыбка:

— Мда, похоже, этот Филипп действительно что-то заподозрил! Кто бы мог подумать, что сюда прилетит целый отряд десептиконов! Как жаль, что мой изначальный план мог бы так провалиться!

Ее лицо было необыкновенно спокойным, на нем совсем не было беспокойства. Она вдруг крикнула тем десептиконам:

— Не нужно обращать внимание! Набирайте скорость и двигайтесь вперед!

Один за другим отряды десептиконов пролетали мимо них. В итоге над дилижансом закружилось небольшое небесное пространство, состоящее из нескольких десептиконов.

Находившаяся охрана позади дилижанса вдруг сделала предупреждение:

— Мисс! Позади над дорогой появилось пыльное облако, нас преследуют большие войска!

Действительно, оглянувшись назад, можно было заметить, как над дорогой поднималась пыль! Где-то вдалеке послышался ритмичный и плотный топот копыт лошадей.

Увидев эту поднимавшуюся пыль, опытная стража сразу же закричала:

— Это конница! Хорошо обученные военные отряды!

Очень быстро расстояние между дилижансом и преследующими войсками уменьшалось, и впереди уже стал показываться яркий флаг клана Герцога Тюльпана!

— Мисс, что же нам сейчас делать? – один охранник из стражи, подстегивая лошадь, приблизился к дилижансу.

Мисс Дайли ненадолго задумалась. В ее глазах появился блеск, потом она глубоко вздохнула и решительно приказала:

— Все останавливаемся! На месте строимся рядами! Без моего приказа ничего не делать!

Закончив говорить, она стремительно закрыла окно дилижанса. После этого повернулась к Луизе и посмотрела на ее испуганный взгляд:

— Прости, Луиза, сейчас мне потребуется твоя помощь!

Вдруг появился Генерал Лонгботтом по прозвищу 250-ый Генерал.

После того, как Генерал Лонгботтом получил сообщение от Филиппа, он стал сильно беспокоиться. Он верой и правдой служил семье Герцога Тюльпана, ему было совершенно все равно на Принцессу. Он только исполнял свой приказ. К тому же Генерал Лонгботтом не испытывал особой симпатии к императорской семье.

Генерал Лонгботтом был умен, он понимал всю важность этого случая. Поэтому он собрал всех своих подчиненных. Все его солдаты были тщательно подобраны и хорошо обучены, они везде следовали за ним. Наверху преследовали десептиконы, тем самым ведя за собой войска. Поэтому очень скоро им удалось догнать дилижанс.

Увидев, как дилижанс вдруг остановился, Генерал Лонгботтом сначала растерялся, но потом засмеялся:

-Хм! Братья, нужно плотно окружить дилижанс! Со всех сторон! Боевая готовность номер один!

Отряд кавалеристов сразу же разделился на две команды, конники стали окружать дилижанс с левой и правой стороны.

Вся армия была хорошо обучена самим Генералом Лонгботтомом. Совсем скоро группа конников из ста человек окружила каждую из сторон около дилижанса. Все отряды подняли свои копья горизонтально вверх.

Генерал Лонгботтом, подстегивая лошадь, сделал два шага вперед и громким голосом проговорил:

— Прошу, Принцессу и Королеву выйти наружу для разговора!

У главнокомандующего стражи Дайли сделалось гневное выражение лица, и он резко крикнул:

— Вздор! Неужели клан Герцога Тюльпана замышляет государственную измену? Как вы посмели препятствовать экипажу самой Королевы и Принцессы? Тебе разве неизвестно, что это серьезное преступление!

Говоря это, охранник вытащил меч и устрашающе замахнулся им.

Генерал Лонгботтом даже смотреть не хотел на этого парня, грозившего ему впустую. На его полном лице показалась улыбка. Сощурив свои глаза, он пристально смотрел на роскошный дилижанс, и снова громко закричал:

— Мисс Дайли, мне кажется, Вы должны знать, ради чего мы преследовали Вас все это время! Поэтому я рекомендую Вам перестать разрешать этим недалеким глупцам, находящимся в Вашем подчинении, нести всякую чушь, наполненную героизма! Отдайте приказ всем своим войскам слезть с лошадей и сложить оружие, двумя руками обхватить голову и встать смирно… иначе…

Вместе с этими словами боевой конь Генерала Лонгботтома продвинулся вперед на два шага. Державший в руках меч охранник сразу же выпрямился и, направив свой меч в сторону генерала, преградил ему дорогу.

— Генерал Лонгботтом, я все знаю про тебя! Как ты, преступник ставший генералом благодаря Герцогу Тюльпану, смеешь оскорблять Королеву и Принцессу…

В глазах Генерала Лонгботтома появился холодный беспощадный блеск! Все генералы сразу же покрепче взялись за длинные копья и без лишних слов одним разом проткнули ими того конника!

Все тело охранника было проткнуто насквозь сверкающими копьями!

Жалкий конник завопил от ужаса, изо рта полилась кровь. Меч выпал из рук на землю.

Генерал Лонгботтом своим копьем отбросил труп в сторону…

Хлоп! Труп упал на землю, и вся королевская стража сразу же вскипела от злости! Все конники обнажили свои мечи и подняли их кверху!

Генерал Лонгботтом засмеялся и своим копьем провел дугу в воздухе. Послышался звук “пам-пам-пам”, и мечи нескольких охранников упали на землю.

— Мисс Дайли, кажется, вы совсем не переживаете за жизнь своих подчиненных!

Другая рука Генерала Лонгботтома уже была поднята вверх, и стоило ему опустить ее вниз, как вся его армия должна была перейти в наступление и начать убивать. Обойдя нас…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 431. Вырезай до конца!**

Тишину разорвал привычный крик:

— Стоп!

Вскоре госпожа Дайли стала статно выходить из экипажа. Двери распахнулись, и девушка вышла на улицу. Сойдя на землю, Дайли стала строгим взглядом осматривать отряд воинов, сформированный из отборных кавалеристов генерала Лонгботтома с ним самим во главе.

Глядя на одного из своих гвардейцев, лежащего в луже крови на земле, сраженного копьем генерала Лонгботтома, злясь и скрипя зубами, дворцовая особа промолвила:

— Генерал Лонгботтом, у меня к Вам всего один вопрос: неужели Герцог Тюльпан уже установил свою тотальную власть над Северо-западом? Если это так, прошу Вас убить меня немедля! В противном же случае… мне не интересно, кто приказал вам атаковать наш караван, вы в любом случае отныне преступник перед лицом Империи! Вы поняли меня?

В ответ на грозные реплики дворцовой дамочки Лонгботом лишь надменно усмехнулся, свысока взглянув на Дайли:

— Дорогуша, ты вероятно, не знаешь, но меня не беспокоят ваши угрозы, мне они попросту не страшны! Второй! Третий! Четвертый! Пятый!…

В глазах у Дайли мелькнули еле заметный страх и неуверенность в контроле над ситуацией, но она не собиралась показывать страх и все так же грозно смотрела в глаза Лонгботтома.

— Восьмой, десятый, десятый…

Вздохнув, Лонгботтом тихо сказал:

— Увы, но вы, дорогуша, похоже, слишком долго были в южных краях, довольствуясь тамошним спокойствием и миром, раз решили, что здесь будет столь же безопасно.

В его глазах была неподдельная жестокость.

— Братья!

Только успел он сказать, как вокруг каравана Дайли как будто из земли, повсюду возникли кавалеристы Герцога Тюльпана. Раздался приглушенный крик, и восемь гвардейцев Дайли оказались пригвоздены пиками к земле.

— На защиту госпожи! — прокричал один из гвардейцев, выстраивая оставшихся в живых воинов вокруг экипажа Дайли, сжимая в руках алебарду.

К сожалению, конников Герцога Тюльпана учили сначала поубивать всех вокруг, а потом разбираться, в чем, собственно, дело! Спустя несколько минут почти все гвардейцы были убиты. Несмотря на храбрость и самоотверженность телохранителей принцессы, противник был многочисленнее и вооружен куда лучше.

Лонгботтом подозвал двух доверенных офицеров и приказал распорядиться о том, чтобы снять с тел убитых наиболее добротные латы в качестве трофея.

Среди гвардейцев Дайли были очень искусные воины, но победить отряд из двухсот пятидесяти тяжеловооруженных всадников увы не представлялось возможным. Генерал Лонгботтом обнажил тяжелый двуручный меч, и, проскакав мимо поредевшего гвардейского отряда, одним ударом срубил три головы! Павших гвардейцев становилось все больше, Дайли была в полном смятении, хоть она была весьма хитрой и умной особой, ей не раз приходилось лицезреть попытки переворотов и интриг, но теперь и ей было не по себе. Она никак не ждала, что на Северо-западе она столкнется со столь жестоким и кровожадным противником. К тому же, столь резкие и жесткие способы захвата власти отнюдь не были в почете на юге. Здесь же власть имели лишь два символа. Первым было знамя Герцога Тюльпана. Вторым же был меч!

Наблюдая за жестокой и кровавой гибелью своих гвардейцев, Дайли запаниковала. Не прошло и пары секунд, как она закричала что есть сил:

— Хватит! Прекратите!

Лонгботтом коварно рассмеялся, сделал жест дворцового реверанса мечом, приказав своей коннице отойти. Кавалеристы отошли, но до сих пор окружали караван Дайли. Большая часть гвардейцев была перебита, выжившие были почти что все тяжело ранены. Дрожащим голосом Дайли сказала:

— Лонгботтом… Ты изменник! Я не позволю тебе…

— Дорогуша! — растянулся Лонгботтом в улыбке. — Нечего мне лапшу на уши вешать! Немедля прикажи своим людям сложить оружие, или они обречены! Мне лень слушать твою болтовню!

Дайли дрожала всем телом, но даже сейчас она сохраняла стойкость духа и держалась крайне достойно себя. Но все же она не могла позволить себе погибнуть, ведь она должна была стать императрицей в будущем! К тому же, внутри экипажа была еще одна особа из дворца! Что ж, или Герцог Тюльпан замышляет измену, или же…

— Всем сложить оружие! — скомандовала принцесса, тяжело вздохнув.

Её приказ шокировал гвардейцев, но, все же, даже воины из самых влиятельных домов уважали власть Дайли, а потому бросили мечи и алебарды на землю.

Стараясь не вызвать ярость в Лонгботтоме, несколько воинов Герцога Тюльпана как один поспешили собрать все сложенное гвардейцами оружие, затем стали связывать сдавшихся врагов пеньковыми веревками.

— Лонгботтом! Ты пожалеешь о том, что сделал сегодня! — прокричала дрожащим нервным голосом Дайли.

Но что поделать, в эту минуту она уже не могла сделать ничего, противник был несоизмеримо сильнее. Лонгботтом же совсем не обратил внимание на девушку, лишь усмехнулся, глядя на связанных плененных гвардейцев. Увидев, что многие из гвардейцев ранены, потеряли много крови и не готовы продолжать путь под конвоем, Лонгоботтом переменился в лице. В его глазах появилась злость.

Дайли, заметив это, забеспокоилась, что её гвардейцы будут вскоре убиты, несмотря на плен. И вправду, вскоре воины Двэйна обнажили ятаганы, и воздух наполнился запахом смерти. Дайли в отчаянии вскрикнула, её ноги подкосились, и она присела на подножку экипажа. Увидев, что все гвардейцы были обезглавлены, она отчаянно воскликнула:

— Лонгботтом! ТЫ! Я же приказала им сложить оружие!

Дайли почти что тошнило. Лонгоботтом равнодушно посмотрел на плачущую девушку.

— Мои приказы и моя воля не обсуждаются! Вам стоило сдаться еще до начала битвы!

Филипп послал Лонгботтома остановить караван Дайли, что было довольно предусмотрительным решением, а этому горе-генералу Лонгботтому приказал лишь не убивать будущую императрицу! Любой другой генерал мог бы не справится с этим заданием.

Не моргнув и глазом, Лонгботтом обрек на страшную смерть всех воинов Дайли. От происходящего у Дайли стала кружиться голова и потемнело в глазах. Но Лонгботтом, конечно же, не обращал на страдания девушки никакого внимания. В конце концов, он убивал снова и снова, поэтому остатки человечности в нем исчезали все быстрее и быстрее. В конце концов, его руки уже были по локоть в крови, так что, если уж взялся за гуж — не говори, что не дюж. Ведь если половину вырежешь, а другую половину оставишь в живых, создашь себе ненавистников, которые не ровен час отомстят. Поэтому вырезать стоит всех до единого. Остававшаяся все это время в повозке принцесса Луиза не могла издать и звука, так велик был её страх. С самого детства она купалась в роскоши дворцов и никогда не видела истинного кровопролития.

Глядя на жестокость, внушительную физическую силу и хладнокровие, а также звериный взгляд и окровавленный меч в руках, Дайли начала падать в обморок. Она оперлась о стену экипажа, не в силах вымолвить и слово.

Кроме гвардейцев вместе с экипажем следовала прочая свита в числе пары тройки человек. Все они до сих пор боялись показаться из экипажа. Из повозки доносился истеричный плач о приближающейся смерти и опасности, служанки были просто в ужасе. Те, что были в чувствах, несли на руках тех, что были без сознания. Раздались удары, вслед за которыми раздалась нецензурная брань с призывом всем немедленно покинуть повозку. Когда перепуганный кучер, служанки и принцессы были снаружи, несколько коренастых солдат Герцога Тюльпана ворвались в повозку и принялись грабить и обыскивать её.

— Нашли! Здесь тайник! Твою мать, здесь человек спрятан! — раздались довольные крики солдафонов.

— Вылезай! А ну быстро вылезай! — послышался испуганный крик.

— Не убивайте! Не убивайте! Я выхожу!

Из тайника внутри дна повозки выползли три серых от пыли и грязи человеческих фигуры. К горлу впереди идущего был приставлен ятаган, в глазах у всех троих был ужас. Кода фигуры покинули повозку, все как один упали на колени.

— Хахахха… — заливисто рассмеялся Лонгботтом, затем обратился к Дайли. — Дорогуша, дворцовая особа способна спрятать под полом повозки трех парней? Я всегда знал, что вы, дворцовые дамочки – те еще грязные шлюшки… но эти парни сами по себе ничего. Дайли буквально сгорала от стыда и злости. Она закусила губу и не говорила ни слова.

Взглянув на своих незапланированных внезапных пленников, Лонгботтом колебался не долго, но в глубине души он не был извергом, и решил пощадить этих ребят. Прятавшиеся юноши и служанки были под лезвием сабель, крики о помощи заставили Дайли вновь впасть в панику. Он убивает даже слуг и девушек, какой в этом смысл? Видимо, он избавляется от свидетелей. Неужто он и меня с Луизой прикончит? Неужели Герцог Тюльпан настолько бессердечен? Он действительно настолько храбр, чтобы противостоять Империи? Дайли и две последние служанки, а также трое парней из тайника, были единственными оставшимися в живых людьми из каравана. И как Герцог Тюльпан может так обращаться с дворцовыми особами, как он может подвергать нас опасности и угрожать смертью? Не иначе, как в среде его же соратников назревает измена! Иначе подобного бы никогда не случилось бы!

Лонгботтом взглянул на Дайли:

— Что ж, жаль, что мой отец не покончил с вашим императорским родом в свое время! Я получил приказ остановить вас, но не могу убить тебя, подождем командующего Филиппа и решим вашу дальнейшую судьбу!

Оскорбленная и напуганная Дайли теперь думала о том, какой же она была самоуверенной дурой, не слушая чужих предостережений!

Дайли знала о южных дворянах, любивших силой завоевывать власть и положение, но никак не ожидала встретить что-либо подобное на юге. Кровопролитие и убийства без всякой гуманности – вот тот сюрприз, который встретила здесь Дайли. Глядя на готовое на всевозможные злодеяния войско из двухсот пятидесяти кровожадных варваров, Дайли чувствовала себя попавшей в абсолютно безвыходную ситуацию и просто самым несчастным человеком в мире. Она не поняла, сколько времени прошло в этом ужасном ожидании, когда сзади послышался топот лошадиных копыт.

Вскоре Дайли увидела Филиппа, слезающего с коня. У него было крайне измотанное лицо. Будучи гражданским, проехать несколько десятков ли на лошади для него было истинным испытанием. Спешившись, Филипп подошел к Дайли почти вплотную. Без всяких слов Дайли поняла все, что думал о ней Филипп, ведь все было в его взгляде. И там не было ничего хорошего.

— Позор вам, госпожа Дайли! — равнодушно посмотрев на кучку трупов, он продолжил. — Я думаю, вам должно быть известно о политике Северо-западной провинции. Вы поступили, как глупая девчонка, не считающаяся с понятием границ. Но теперь игры кончились! Раз уж вы привыкли играть с куклами, вы, должно быть, теперь знаете, что хоть кукла умереть и не может, человек – может!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 432. Тот, кого стоило бы бояться**

Один лишь вид Филиппа заставлял даму Дайли беспрестанно дрожать и бояться. Девушка чувствовала, что где-то в груди у неё будто бы разгорается пламя, питающееся стыдом, страхом и чувством неумолимого позора. Два неприятных сложных чувства переплелись воедино. В конце концов, Дайли подняла голову и взглянула на Филиппа.

— Почтенный Филипп, позвольте полюбопытствовать, вы намерены убить нас?

Филипп молчал. Дайли попыталась утихомирить внутреннюю панику, которая вот-вот готовилась взять девушку под контроль. И тут ей в голову пришла крайне необычная мысль. Возможно, на этого ужасного варвара, под началом которого двести пятьдесят тяжеловооруженных конников, никакие дипломатические приемы не действуют. В конце концов, какой толк от переговоров с варварами? Но вот этот Филипп больше похож на представителя высшего общества, местной аристократии! Он выглядит человеком последовательным, вряд ли он склонен совершать необдуманные поступки.

— Если решитесь убить нас, то извольте!

Дайли напряглась, дабы сделать свой голос как можно более равнодушным и холодным.

— Но не смейте забывать, что если сегодня на этом месте ваш кровавый кинжал оборвет наши жизни, то вы – истинный изменник Империи! И Вы будете противостоять военной мощи Империи, когда мы уже будем мертвы! И, несмотря на всю силу, что накопил Герцог Тюльпан, я верю, что вы – лишь кучка мятежников, какой была Северо-западная армия!

Филипп взглянул на задыхающуюся в восклицаниях девушку. Как ни странно, при всей её напуганности её все же хватает воли пугать его. Жаль, что эта несмышленая девчонка сама себя обманывает!

— Что ж, хорошо. Генерал Лонгботтом, уберите ваш меч! Вы пугаете нашу достопочтенную гостью! — лукаво сказал Филипп.

Дайли вздохнула с облегчением, услышав эти слова. Но когда Филипп вновь заговорил, страх и паника вернулись.

— Однако же, достопотченная Дайл, я полагаю, вы должны понимать, что хоть я не слишком-то люблю кровопролитие, но если другого выхода нет, я беспощаден к врагу!

Подойдя к трем юношам, стоящим на коленях, Филипп равнодушно добавил:

— Эти трое – беглые рабы из Осгилиата? Что ж, Дайли, на этот раз мне нравится ваш ход.

Дайли же, вновь осмелев, решила рассказать об этом событии как можно более подробно.

Филипп слушал внимательно, не прерывая девушку ни на мгновение. Дослушав, он не изменил своего мнения:

— Да уж, В Даэйре офицеров, стало быть, тоже вы подкупили? Что ж, такими средствами пробраться в Осгилиат и вправду не так уж и сложно!

Но кое-что до сих пор не было ясно Филиппу. Предположим, они пробрались в Осгилиат. Но ведь Осгилиат – город ремесленных мастерских и бесчисленных фабрик. И там сконцентрированы важнейшие отрасли нашего производства. Порох, или летающие метлы, например. Расскажи простому мирянину о том, чем занимаются осгилиатские умельцы – едва ли он что-то поймет! Стало быть, эти трое – не просто рабы, а люди, владеющие знаниями о магии.

Дайли незатейливо кивнула в знак согласия, будто прочитав мысли Филиппа.

— Эх, а девушка-то не промах! Вместо трех рабов вывезла из Осгилиата троих волшебников-ремесленников под видом чернорабочих, да ещё и дошла до нашей главной резиденции!

Когда Филипп закончил, Дайли призадумалась и внезапно заговорила:

— Господин Филипп, я должна признаться, эта история показала меня отнюдь не с лучшей стороны, эти трое отныне принадлежат вам. Ваш секрет никто не узнает! Но все же, я должна предостеречь вас: если мы умрем, то это будет не что иное, как измена! Убив нас, поставите своего правителя на грань гибели! Благородный человек должен уважать правила игры!

Филипп усмехнулся:

— Неужели? О каких это благородствах и правилах игры, позвольте поинтересоваться, идет речь?

— Отпустить меня и принцессу!

Дайли отныне была совершенно умиротворена и говорила крайне раскованно.

— Мы, в конце концов, девушки! Наша смерть не принесет вам ничего хорошего. Я бы не хотела, чтобы на плечах Герцога Тюльпана лежал грех убийства двух имперских принцесс. К тому же, я даю вам слово, что ни одна ваша тайна не выйдет за пределы ваших владений!

Жесты принцессы были свободными, но все же в них угадывался страх. Вид столь красноречивой и миловидной особы вызвал лишь смех у Филиппа.

— Госпожа Дайли, я верю, что вы ничего не переписали и не крали документов! Но вы и без этого вполне могли узнать наши военные тайны. Наверняка вы стремитесь повторить наш технологический успех, но мы не можем позволить вам распространить эти бесценные знания! Жаль, что у меня нет права лишить вас жизни здесь же!

— Так отпусти же нас! Я признаю, что проиграла!

— Две борющихся королевских особы… как это обычно! Господин Филипп, но не станете же развязывать войну из-за столь мелкого инцидента?

— Это верно, борьба правителей всегда характерна взаимообменом ради меньшей крови! Развяжи мы войну пораньше, весь континент бы уже превратился в кровавый пандемониум! Но, госпожа Дайли, назовите мне хоть одну причину, почему мне стоит отпустить вас?

Задумавшись, Дайли ответила:

— Ты…

— Я верю, что вам хватит чести не переписывать наши чертежи, но все же меня все больше и больше охватывает подозрение, что вы унесете с собой множество секретов! Госпожа Дайли, вы держите меня за идиота? Лично я бы на вашем месте давно уже прикончил бы этих троих!

Филипп усмехнулся:

— Я слышал, что вы, почтенная Дайли, талантливы не только в живописи и музыке, но и в магии, ведь имперскому двору определенно нужен распорядитель, сведущий в вопросах магических сил! Говоря же о магическом оружии. Для рядового мирянина его устройство в любом случае всегда будет неопознаваемо, но ваших знаний хватит, чтобы запомнить немало секретов, не так ли?

Дайли резко побледнела в лице. Филипп равнодушно продолжил:

— Вы намеренно взяли с собой этих троих парней, подозревая о возможной погоне! В случае же вашего обнаружения, вы планировали выдать нам этих троих и, ссылаясь на благородство, покинуть это место, спасая свою дворцовую задницу! Обмануть нас и церемонно уйти, не так ли? Тогда у нас не было бы оснований расправиться с вами! Почтенная Дайли, если я в чем-либо не прав, прошу Вас поправить меня!

Дайли молчала. Слова Филиппа резали, как острый меч. Трудно было отрицать, Филипп был крайне проницателен! Дайли изучала магическое искусство с малых лет и обладала в том числе и знаниями о боевой магии. Ей стоило больших усилий раздобыть учебник заклинаний, ведь дворцовая жизнь не располагала к систематическим занятиям! Когда трое мастеров открыли ей секреты, они мгновенно остались в её памяти.

Филипп оказался прав насчет её авантюрных планов! Дайли до последнего верила, что истинную принцессу едва ли кто-то сможет убить. Да и секретов из головы, увы, уже будет не вынуть! Филипп улыбнулся:

— Что ж, императрица, раз уж ваши карты биты, вряд ли вы станете отпираться!

Шепотом Филипп скомандовал:

— Вестовой, погрузить принцесс в повозки! Теперь, достопочтенные принцессы, мы все вместе вернемся в Лоулань!

Дайли не на шутку перепугалась:

— Филипп, ты берёшь в плен императрицу и принцессу крови! Ты думаешь, никто не узнает об этом?

Филипп усмехнулся:

— Я не стремлюсь сохранить это в тайне.

Договорив, Филипп легким взмахом руки отдал приказ воинам усадить Дайли и принцессу в повозку и запереть дверцу. Двое солдат заняли место кучера. Повозка резко развернулась и поехала в сторону Лоулани. Дайли была вне себя от ужаса, происходящего вокруг.

Сидящая же подле принцесса была на удивление спокойна, лишь иногда вздыхая:

— Дайли…

— Что? — с трудом выдавила Дайли.

— Я тут вспомнила о своем брате, не так давно он рассказал мне кое о чем!

— О чем же??

Принцесса Луиза равнодушно продолжила:

— Он некогда говорил мне, что в этом мире есть игры, в которые могут играть лишь парни, в которых девушкам лучше не встревать.

Договорив, принцесса откинулась на подушку и закрыла глаза.

Злость со временем исчезла с лица Филиппа. К нему подъехал генерал Лонгботтом.

— Филипп, что нам теперь делать?

— О чем ты? Прошу, не держи меня за идиота!

Лонгботтом подъехал вплотную к Филиппу и прошептал:

— Я человек смелый, но и расчетливый, по-своему! Пленить принцессу и будущую императрицу… ты думаешь, мы долго проживем после того, как об этом узнают?

Флипп засмеялся:

— Лонгботтом, неужели ты ещё не понял, что наш враг хоть и хитер, но крайне непредумотрителен! Я боюсь лишь одного человека…

— Что? — не понял Лонгботтом.

— Конечно, зачем же бояться глупых примитивных врагов. Чем они примитивнее, тем проще их одолеть, так всегда происходит… но не стоит недооценивать умного противника! Ведь смышленый противник всегда держит в рукаве пару козырей. Такой противник всегда ведет схватку насмерть и тащит тебя за собой в могилу до последнего. Это стратегия умного врага. Но, я все же боюсь одного человека…

— Да кого же? — изумился Лонгботтом.

— Дайли, эту девчонку! Она умна, но и глупа безмерно! Немного поумнее круглого дурака, но до гения ей далеко! Несмотря на хитрость, допустила грубую ошибку! Ввязалась в схватку не на жизнь, а насмерть!

Лонгботтом задумчиво взглянул на Филиппа, похлопал его по плечу, сказав:

— Да если эта девчонка не запомнила все наши магические технологии, если она ничего не смыслит в магии, то мы столкнемся со вселенским непониманием! Но эта её самоуверенность в невозможности её убийства… вызывает у меня желание схватить её покрепче за горло! Она слишком глупа, чтобы уяснить, что в политике все построено на компромиссах, и те средства, которые она пускает в ход, ставят в тупик и её, и нас!

Договорив, Филипп отправил Лонгботтома осмотреть авангард впереди и проверить, нет ли врагов на горизонте. Лонгботтом низким голосом сказал:

— Командир, мне ещё есть, что вам сказать. Эти слова, что она говорила, совершенно не обязательно являются правдой!

Лонгботтом внимательно смотрел на Филиппа:

— Что ж, я тебя слушаю, Лонгботтом!

— Что ж, командир, на этот раз я буду говорить без лишней напыщенности! Сегодня мы неплохо промотались. Эта сучка чуть было не свела нас всех в могилу своими хитростями. Коль Герцога Тюльпана в Лоулани нет, мы не можем получить от него каких-либо указаний, а посему у меня к вам есть предложение…

Филипп резко обернулся в сторону Лоргботтома. Затем, стиснув зубы, он сказал то, чего боялся сказать долгое время:

— Готовимся к войне!

Лонгботтом видел в глазах молодого образованного мужчины истинную решительность.

— Я настоятельно рекомендую тебе сосредоточить войска в Лоулани по возвращению. Стоит стянуть войска не только к центру, но и укрепить восточную крепость. Всех, кто способен держать оружие, стоит мобилизовать!

Двое мужчин молчали долгое время. Потом Филипп посмотрел на небо и сказал:

— Что ж, будем надеяться, наши опасения ложны, ведь ныне момент крайне не подходящий…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 433. Вивиан у подножия Снежной горы**

Филипп особо и не пытался скрыть факт возвращения мисс Дайли и принцессы Дайли в Лоулань.

Как раз наоборот, он специально послал людей распространить эту весть по всему городу, которую они подавали так: герцогиня оказала двум драгоценным особам такое гостеприимное радушие, что они приняли решение задержаться в резиденции Герцога Тюльпана еще на несколько дней. В то же время, герцогиня лично предложила почетным гостьям обосноваться прямо в ее замке.

Одновременно Филипп втайне приказал послать военный отряд установить постоянное наблюдение за зданием бюро по делам религии, и прежде всего за Ее Высочеством Богиней Света. Немного поколебавшись, управляющий велел организовать наблюдение и за членами клана Лист.

Когда весть о возвращении мисс Дайли и принцессы Луизы облетела весь город, первой, кто пришел к ним в гости, была никто иная как госпожа Лист собственной персоной! В действительности, с того самого вечера, когда в замке был дан большой банкет и на нем она встретила Лосюэ, госпожа Лист серьезно заболела, а потому в последнее время она пребывала в не самом хорошем расположении духа. Она никого не принимала и ни с кем в эти дни не виделась, а потому никто не знал, что в тот вечер Лосюэ заставил ее испытать настоящий страх.

Узнав о возвращении мисс Дайли и принцессы, госпожа Лист тут же приехала в резиденцию Герцога Тюльпана, где ее уже поджидал Филипп.

— Господин Филипп, я требую объяснений! — с каменным лицом обратилась она к управляющему. — Со вчерашнего вечера на территории, принадлежащей моему клану, постоянно дежурит военный отряд! Неужели Герцог Тюльпан теперь так относится к своим верным друзьям и союзникам?

Филипп только усмехнулся.

— Любезная госпожа, это вынужденная мера, которая обеспечит защиту Вам и Вашему клану.

— Неужели, — глаза госпожи Лист блеснули, — это Вы попросили мисс Дайли и принцессу вернуться в город?

Смышленая маркиза тут же догадалась, что здесь произошло что-то особенно значительное.

К тому же… чтобы Вивиан пригласила двух дам к себе в резиденцию? Да это просто смешно! Кто-то, может, и поверит в это, но только не госпожа Лист, которая отлично знает характер этой маленькой, незаметной княгини. У Вивиан никогда не было аристократических привычек, разве она хоть что-нибудь понимала в искусстве приглашений придворных дам?

Госпожа Лист прожила на Северо-западе около двух лет и еще ни разу не получала от Вивиан приглашение!

— Здесь и в самом деле возникли несколько непредвиденные обстоятельства, — словно угадав ее мысли, сказал Филипп.

В конце концов, клан Лист уже почти полностью объединился с кланом Тюльпанов, и теперь они, можно сказать, плыли в одной лодке.

Филипп кратко ввел ее в курс дел. Госпожа Лист была очень умной женщиной и не так легко впадала в панику, но услышанное настолько потрясло ее, что она невольно изменилась в лице!

— Господин Филипп, ведь Вы же понимаете, насколько все серьезно! — она внезапно встала и во все глаза уставилась на управляющего. — Арестовать невесту императора и его сестру! Кроме как политический заговор, я себе другой возможности не представляю!

— Именно поэтому я сейчас очень нуждаюсь в Вашей помощи, — на лице Филиппа появилась горькая усмешка. — Когда весть разошлась по городу, немало высокопоставленных лиц потребовали организовать им встречу с принцессой и мисс Дайли. Мы можем отказать два-три раза, но не отказывать же им постоянно? Тогда разразится большой скандал. Мне очень нужна Ваша помощь, госпожа Лист,.

Помолчав немного, маркиза спросила:

— Вы… хотите, чтобы я убедила принцессу Луизу…?

— Да, — спокойно ответил Филипп. — Я ни за что не позволю ей появиться на глаза широкой публике. Другое дело — принцесса Луиза. У нашего клана с ней вражды нет, да и она изначально никоим образом не причастна к этому делу. Мисс Дайли всего лишь использовала ее как свое прикрытие. Поэтому я прошу Вас уговорить принцессу Луизу объединиться с нами. Я могу организовать в замке несколько официальных банкетов, на которые приглашу местных высокопоставленных лиц. Ее Высочеству лишь нужно будет пару раз появиться на людях, вот и все.

— Однако, у меня есть одно требование, — строго сказала госпожа Лист. — Я должна увидеться с герцогиней, мисс Вивиан. Господин Филипп, поймите, я не то что бы не верю Вам, но, хоть Вы и пользуетесь абсолютным доверием герцога, Вы всего лишь слуга. Я не могу, лишь опираясь на Ваши односторонние аргументы, Вам что-то обещать. Раз я не могу встретиться с герцогом лично, то я, по крайней мере, могу обсудить детали этого дела с мисс Вивиан.

Лицо Филиппа приняло странное выражение.

Прошло некоторое время прежде, чем он глубоко вздохнул.

— Сожалею… но это невозможно! Потому что госпожа Вивиан сейчас тоже не в городе. Она уехала несколько дней назад.

Вивиан действительно не так давно спешно покинула Лоулань.

В тот самый день, когда в замке был дан большой банкет, Двэйн внезапно вернулся в город и, напоровшись на Лосюэ, внезапно покинул зал. Только после этого Вивиан поняла, что Лосюэ очень опасен, а учитывая то, что Двэйн исчез именно после того, как вместе с эльфом куда-то отлучился, она, как его будущая жена, не могла спокойно сидеть на месте от волнения.

Если с Двэйном случалась какая-нибудь неприятность, Вивиан всегда была первой, кто желал как можно скорее найти его и помочь.

Но проблема была в том, что девушка не знала, куда он мог пойти.

Однако, к счастью, ответ на этот вопрос нашелся сам собой!

Примерно семь-восемь дней назад группа наемников прибыла в резиденцию герцога и, представившись «Лисами пустыни», попросили о встрече с Филиппом. Он сказали, что на северо-западе познакомились с человеком из клана Тюльпанов по имени «Гарри Поттер», который поручил им одно дело, выполнив которое они имели право приехать в замок за наградой.

Вивиан тут же все поняла. Многие не знали, но Вивиан знала, что «Гарри Поттер» — это один из псевдонимов Двэйна, которым он часто представлялся во время путешествий. Очень скоро, герцогиня пригласила этих «Лисов» в замок, чтобы лично побеседовать с ними.

Когда наемники узнали, что перед ними сама госпожа Вивиан, очаровательная волшебница, слава о которой гремела по всему северо-западу, они чуть не упали в обморок от счастья.

— Черт, после этой встречи больше никто на посмеет нас, «Лисов пустыни», называть третьесортным отрядом! Мы ведь теперь почетные гости самой госпожи Тюльпан! — перешептывались они между собой.

Вскоре Вивиан от наемников удалось выведать нынешнее местопребывание Двэйна, а в девушке-воине в белых одеяниях, которая в одиночку расправилась с конным отрядом разбойников, она узнала свою сестру, Джоанну!

Все это так встревожило Вивиан, что у нее больше не было желания разговаривать с этими наемниками. Выплатив им все, что пообещал Двэйн, она тут же вернулась в замок и, твердо решив во что бы то ни стало отыскать его, принялась спешно собирать чемодан.

«Северо-запад… Для чего Двэйн поехал именно на северо-запад?» — снова и снова спрашивала себя Вивиан, но не находила ответа.

В конце концов, стычка Двэйна с Лосюэ произошла уже после того, как он покинул замок, а потому никому о ней известно не было.

Однако в это время в замке находился человек, который по счастливой случайности коренным образом изменил течение событий.

Давал указания Вивиан никто иная, как Аой, в прошлом ученица Большой Снежной горы!

С тех пор как Аой приняла решение остаться подле Двэйна, она очень часто пересекалась с его невестой, особенно после исчезновения Хань Юэ, по которой она очень скорбела. В замке проживало не так много девушек, а Вивиан была скромна и проста, а еще очень добра к ней и часто утешала ее в дни ее скорби. Кроме того, Вивиан была одной из самых талантливых волшебниц на материке, а она — ученицей шамана с таинственной Снежной горы, и очень часто, проводя часы в дружеской беседе, они делились друг с другом своими познаниями в магии.

Когда в тот день Аой разыскала Вивиан, то обнаружила, что она уже собрала свой дорожный чемодан и приготовилась куда-то ехать. Естественно, что она стала расспрашивать ее об этом, и девушка, не привыкшая лгать, рассказала ей все как есть. В итоге, Аой узнала, что Двэйн сбежал на северо-запада в пустыню, и, судя по словам наемников, присоединился к торговому каравану, шедшему в степь…

— В степь? Неужели… — изумилась Аой. — Неужели он поехал к Большой Снежной горе?

Эта фраза и стала определяющей в их решении отправиться в путь вместе. Вивиан понимала, что если она среди бела дня вздумает покинуть замок, то Филипп непременно попытается уговорить ее остаться. В конце концов, будучи герцогиней, и вот так свободно разъезжать у черта на куличках совсем не подобает занимаемому ей положению в обществе. Поэтому Вивиан впервые в жизни приняла самостоятельное решение — сбежать!

Разумеется, дороги на северо-запад она не знала, но теперь с ней был проводник — Аой!

Собравшись в дорогу, девушки тайком покинули замок, и лишь только через три дня Филипп обнаружил, что герцогиня исчезла!

Когда он отправил на ее поиски всадников и небольшой отряд десептиконов, Вивиан и Аой уже прошли через Северо-западный коридор и направились в сторону степи. Когда Филипп уговаривал госпожу Лист оказать ему посильную помощь, девушки находились уже за тысячи километров от Лоулани, у самого подножия Большой Снежной горы,

Подняв взор и посмотрев на ее вершину, затерявшуюся среди облаков, Вивиан пришла в неописуемое восхищение:

— Вот это настоящее чудо природы… Аой, ты думаешь, Двэйн и вправду поднялся наверх?

Аой стоило огромных усилий привести свои мысли в порядок. На самом деле, в этот момент, девушка пребывала в некотором смятении, ведь для жителей Большой Снежной горы она была предателем. Находясь в плену у Двэйна, который ввел ее в заблуждение, она помогла ему переодеться в шамана с Большой Снежной горы и обмануть гонца от степных народов, и теперь Аой не знала, известно ли об этом деле ее соплеменникам. Кроме того, еще раньше она тайком заколола командующего Северо-западной армии, что расценивалось как своевольный поступок.

Зная характер своего учителя, Байхэчоу, Аой понимала, что в случае возвращения на гору, ее, согласно законам Большой Снежной горы, ждет тяжелейшее наказание, и даже если учитель смилуется, то в лучшем случае ей предстоит простоять на вершине горы семь-восемь лет, что еще, по меркам ее племени, было относительно легкой мерой.

— Это… Что там говорили скотоводы? Группа из трех человек направилась в сторону горы, среди них был один мужчина и одна женщина, так? Это, должно быть, и есть герцог и твоя сестра.

Аой внезапно охватил сильный страх.

Более важным было то, что, по словам погонщиков скота, с Двэйном и Джоанной вместе шел некто, одетый во все черное. Когда они описали его наружность, Аой тут же догадалась: это был Лугао!

Генерал был так низок, что по этой примете можно было легко его узнать.

Если Двэйн и Джоанна оказались в руках Лугао, то это для девушек означало, что ничего хорошего ждать от этой встречи им не следовало.

Что касается Вивиан, то она просто тревожилась за безопасность Двэйна.

Но вот эмоции Аой были куда более сложными. С одной стороны, оказавшись у подножья горы, она тут же вспомнила строгий взгляд Байхэчоу, и ее пробила мелкая дрожь, от чего ей отчаянно захотелось все бросить и бежать отсюда как можно дальше. С другой стороны, мысль о том, что рядом с Двэйном и Джоанной сейчас находится Лугао, чрезвычайно тревожила ее… Этот ненавистный герцог! Он так умен, так коварен, но даже ему не удалось избавиться от генерала!

В конце концов, невзирая на мрачное предчувствие, девушки начали подъем к снежной вершине.

Дорога петляла и извивалась, то устремляясь резко вверх, то проваливаясь глубоко вниз. Но Аой отлично ориентировалась на местности, и вскоре, миновав очередной поворот, Вивиан увидела вдалеке падающий вниз силуэт и громко вскрикнула от неожиданности.

Наверху длинный изящный силуэт точно ветер стремительно несся вниз, и когда он приблизился, девушки сумели разглядеть его удивительно прекрасное лицо, утонченности которого позавидовала бы любая красавица. Он тяжело дышал, но голос его звучал благородно и возвышенно. Вивиан тотчас узнала в незнакомце того самого господина Лосюэ, которого она видела в замке на банкете.

Вот только в этот самый момент Король Эльфов был мрачен как никогда. На его абсолютно прекрасном лице, а именно на щеке, красовался тонкая царапина, из которой медленно сочилась алая кровь. Но Лосюэ не обращал на это никакого внимания. Его взгляд потух, и казалось, что даже бледный свет солнца не отражается в нем…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 434. Шанс на возрождение великого бога**

Король Эльфов по природе своей был очень надменным, но после столкновения с Байхэчоу на вершине Снежной горы вся его надменность была вдребезги разбита. Теперь сердцем Лосюэ владело лишь отчаяние. Богоизбранный предводитель племени эльфов, приведший свой народ к наивысшему расцвету, неожиданно потерпел поражение от человека!

Да не просто поражение… Позорное, сокрушительное поражение! Перед лицом этого страшного человека по имени Байхэчоу он вдруг испытал абсолютное, ни с чем не сравнимое отчаяние…

Пребывая в растерянности, Лосюэ медленно спускался с горы. Он точно специально старался идти как можно медленней, мысли путались в его голове. Именно в этот момент эльф столкнулся с Аой и Вивиан.

Своим вскриком Вивиан напугала Лосюэ. Лишь только внимательно присмотревшись, он увидел, что перед ним две симпатичные девушки.

— Господин… господин Лосюэ? — вздрогнула и выпалила герцогиня.

В тот день, когда Двэйн выставил ее за дверь, она поняла, что этот эльф очень опасен и, скорее всего, является его сильным противником.

Подумав об этом, девушка тут же спрятала ладони в рукава и опасливо посмотрела на Лосюэ.

Король Эльфов пристально смотрел на нее, и прошло немало времени прежде, чем на его лице появилась натянутая улыбка. Кивнув головой, он медленно произнес:

— А, это Вы, герцогиня…

Заметив некоторую ее напряженность и едва заметное движение рук в рукавах, Лосюэ только слабо улыбнулся и устало произнес:

— Не волнуйтесь, сейчас я нахожусь в положении побежденного, и у меня нет настроения причинять Вам неудобства.

Аой увидела напряженный взгляд Вивиан и тихо спросила:

— Кто этот господин?

— Это наш враг.

Ее ответ можно было легко угадать и не спрашивая.

Враг?

Аой никогда прежде не видела Лосюэ, а потому и представить себе не могла, что этот утонченный и обходительный молодой человек на самом деле обладает огромной силой.

Вивиан, всегда добрая и отзывчивая с людьми, только лишь незаметно под рукавами приготовилась к обороне. Ее природная простота предопределили формирование в ней жизненного принципа «я не трону вас, пока вы не трогаете меня».

Но Аой по характеру была совершенно другой. Ведь не даром же она специализировалась на тайных убийствах. Уже ей как никому был знаком принцип «получить преимущество, захватив инициативу».

Поэтому она не колеблясь бросилась на Лосюэ.

Она взмахнула рукой, и на ее ладони тут же появился блестящий кинжал. Ее тело было гибким, как у лесной кошки — сказывались годы тренировок, во время которых она совершенствовала боевые искусства Большой Снежной горы. И теперь, изогнувшись, подобно змее, она стремительно подобралась к Лосюэ и направила свой кинжал, светившийся холодным, бледно-серебристым светом, прямо ему в грудь!

В глазах Лосюэ промелькнули искорки смеха. Он вскинул руку и зажал его острие между пальцев.

Аой ощутила, что кинжал будто плотно вошел в каменную стену. Вложив в этот удар все свои силы, она, тем не менее, не могла побороть это сопротивление.

А Лосюэ эта защита не стоила ровным счетом никаких усилий. Глядя на раскрасневшееся лицо девушки, на ее стройную и гибкую фигуру, он невольно улыбнулся, и эта улыбка показалась Аой насмешкой.

В конце концов, она была ученицей с Большой Снежной горы, и кинжал наполнялся той самой холодящей энергией, которая издавна передавалась от учителя к ученику. Ледяная Доу Ци. Когда эта сила только начала разворачиваться перед Лосюэ, то он тут же определил ее природу, ведь сегодня он дважды вступал в ожесточенную схватку с шаманами этой горы, и теперь он эту магию узнал бы из тысячи.

Слегка улыбнувшись, Лосюэ слегка двинул двумя пальцами, как в тот же миг послышался хруст — кинжал переломился пополам. Аой еще больше покраснела и попятилась назад. Посмотрев на оставшуюся в ее руке часть кинжала, она невольно остолбенела.

— Ты ученица с этой горы, не так ли? — прищурившись, спросил Король Эльфов.

Только теперь Аой поняла, что силы противника, этого утонченного молодого человека, намного превосходят ее силы.

— Да… я ученица с Большой Снежной горы, — с трудом выдавила она. — Король Шаманов Байхэчоу — мой учитель!

Казалось, Лосюэ был несколько удивлен.

— Байхэчоу? Ты его ученица?

Вспомнив о старце, подобно богу возникшему на вершине горы, эльф в этот момент невольно растерялся, остолбенело глядя на Аой.

Девушку сковал страх. «Почему он так пристально смотрит на меня?.. Неужели он и учитель — заклятые враги?»

Лосюэ поднял руку и прикоснулся к кровоточащей ране на щеке. Если только не случится никаких неожиданностей, то он ни за что не откажется от данного им слова. Поэтому, в схватке с Байхэчоу не добившись победы, он оставил рану незалеченной.

Прошло некоторое время, прежде чем Лосюэ, наконец, вздохнул и, обращаясь к Аой, серьезно сказал:

— У тебя очень сильный учитель.

На него внезапно нахлынуло отчаяние. Он потряс головой и кинул оставшуюся меж его пальцев другую половину кинжала на землю. Лезвие с лязгом ударилась о заледеневшую землю, а затем столь же стремительно вошло в нее и исчезло, не оставив и следа.

Это его движение крайне поразило Аой!

— Довольно, герцогиня. Вы пришли за Герцогом Тюльпаном, не так ли? Он… он поднялся в горы.

Сказав это, Король Эльфов пожал плечами и прошел мимо девушек.

Глядя на удаляющегося Лосюэ и подивившись его спокойствию, Вивиан внезапно испытала острое чувство странности происходящего.

С тех самых пор, как она познакомилась с Лосюэ, этот очаровательный мужчина всегда казался ей элегантным, что бы он ни делал, и в каждом его движении чувствовалось аристократическое достоинство. В его глазах отражалось спокойствие, но презрительная надменность сквозила в каждом случайно брошенном взгляде.

Но теперь в этом спускающемся с горы силуэте, противостоящем холодному ветру, чувствовалось какое-то невыразимое опустошение и разочарование…

— Господин Лосюэ! — не выдержав, окрикнула его девушка.

— Да? — эльф остановился и, обернувшись, мягко улыбнулся ей. — Вы что-то хотели, герцогиня?

— Да… Спасибо, что сказали мне его местонахождение, — неловко пролепетала Вивиан, а затем, набравшись смелости, спросила. — Я.. я слышала, что Двэйн путешествует вместе с неким мужчиной в черном… Скажите… он… он сейчас в опасности?

— В опасности? — удивленно переспросил Лосюэ, а затем, странно улыбнувшись, сказал. — Не беспокойтесь, герцогиня. Его Светлость Герцог Тюльпан действительно путешествует вместе с этим человеком, но, думаю, что это самое безопасное место на земле. Я верю, что во всем мире не найдется того, кто в его присутствии сможет причинить вред Вашему будущему мужу.

Его голос звучал несколько разочарованно, но выражение лица по-прежнему оставалось серьезным.

Правда, Вивиан не поняла смысл его слов, даже Аой выглядела несколько озадаченно.

Вивиан улыбнулась, и эта ее улыбка была такой искренней и простой, что даже Лосюэ ощутил в своем сердце почти родственную теплоту. Глядя на счастливое лицо Вивиан, он услышал ее нежный, точно бархатный голос:

— Господин Лосюэ, у вас на лице небольшая ранка. Вы не торопитесь? У меня есть отличное лекарство от ран, и возможно…

— Нет, не нужно, — покачал головой эльф. — Эта рана должна остаться на моем лице, поскольку это символ данного мной обещания. А я не люблю нарушать свои обещания.

Сказав это, он развернулся и уже собирался покинуть это место, но пройдя несколько шагов, внезапно остановился и снова обернулся.

Выражение его лица показалось Вивиан несколько странным. Его глаза пристально смотрели на нее.

— Герцогиня… Скажите, пожалуйста, сколько прошло дней с тех пор, как мы с Вами в прошлый раз виделись на банкете в замке в Лоулани?

— Ну… — в сердце девушке закрались подозрения, но она как можно вежливее ответила. — Должно быть, двадцать семь дней. Или около того.

— Двадцать семь дней… — шепотом повторил Король эльфов.

Казалось, в этот момент он о чем-то напряженно думал.

Прошло немного времени, и Лосюэ неожиданно улыбнулся. Все его прежнее уныние исчезло без следа.

— Раз так, то похоже я еще пока не могу покинуть это место, — он выразительно посмотрел на Вививан. — Я сказал ему, что даю ему ровно месяц, но прошло только лишь двадцать семь дней! Время еще не вышло, а я не могу нарушать договоренности.

Затем эльф сказал то, что повергло девушку в неописуемый ужас.

— Любезная герцогиня, если Вы не возражаете, я сопровожу Вас до вершины. По этой дороге не так легко подняться, я Вам скажу…

— Но… — забеспокоилась Вивиан.

— Не волнуйтесь, — успокаивающее сказал Король Эльфов, отвесив ей изящный поклон. — У меня нет намерений причинять Вам зло. Думается, даже восставший из мертвых демон, увидев столь простую и очаровательную девушку, смягчился бы и не осмелился обидеть Вас.

Поколебавшись немного, Вивиан, наконец, кивнула. Стоящая рядом Аой нервно схватила ее за руку и в чрезвычайном волнении прошептала:

— Ты с ума сошла? Мне кажется, он задумал что-то гадкое…

Вивиан слегка улыбнулась. Ее улыбка была подобна цветку лотосу, распустившемся на вершине заснеженной горы.

— Я думаю, он вовсе не плохой.

Через минуту она снова обратилась к Лосюэ.

— Господин Лосюэ, Вы только что сказали, что Двэйн в безопасности. Это правда?

— Несомненно, — не колеблясь, ответил Лосюэ. — Пока рядом с ним находится этот человек, никто не сможет причинить Герцогу Тюльпану ни малейшего вреда.

Король Эльфов говорил очень уверенно, однако он и представить себе не мог, что как раз в этот самый миг ситуация на горе резко изменилась!

Ведь как раз именно в этот момент положение Двэйна было куда как опасным! Байхэчоу, которого Король Эльфов назвал «подобным богу», из-за проклятья, заключенного в его тело, не мог сопровождать Двэйна в иной, скрытый за печатью мир…

Пот градом стекал с его лба, и он ощущал, как горячие капли медленно ползут по его щекам. Золотой трезубец навис над ним, яркое пламя больно обожгло ему затылок. Острие трезубца уже коснулась его одежды, на которой тут же появились обожженные дыры.

Именно в этот миг воин в золотых доспехах внезапно остановился.

— Ты… Как же ты оказался среди них? Я узнал тебя. Ты снова вернулся? Я… я узнал тебя!

Двэйн не сразу понял, что это говорил тот самый «закоченевший труп», в гневе занесший над ним свое гигантское орудие. На лице великана в тот же миг возникло изумление, и в это же миг в голове Двэйна завертелся ворох всевозможных мыслей.

Очень скоро, он, наконец, понял!

Неужели… неужели этот воин видел Арагона? Он наверняка принял его за Арагона!

В сердце Двэйн глубоко ненавидел этого Арагона, хотя прекрасно знал, что этот человек — он сам, а точнее его перерождение в этом мире. И все же Двэйн очень не любил чувствовать себя скованным в своих действиях, а потому в душе отчаянно ненавидел того, кто оставил ему в наследство его чертову так называемую «тысячелетнюю жизнь»!

Наверняка, никто бы не хотел, чтобы кто-то определил его судьбу еще тысячу лет назад!

Поэтому, узнав о том, что он и есть Арагон, сильнейший, живший много лет назад, Двэйн в сердце отчаянно сопротивлялся этому свершившемуся факту.

Однако, теперь он был не в том положении, чтобы думать об этом. Страшный и могущественный враг приставил к его горлу огненный трезубец, а его самый сильный «помощник», Скарлет Вотерс, был в один присест окончательно повержен.

В этот опасный момент Двэйну, как бы ему не было противно, ради спасения жизни невольно пришлось…

— Да, все верно! Это я! — сверкнув глазами, Двэйн собрал всю свою храбрость в кулак и громко воскликнул. — Это я! Я снова вернулся! Ну что? Как насчет пари?

Во всяком случае, раз противник предупредил, что убьет «всякого, кто вторгнулся в святой храм племени демонов», значит, он так и сделает, и с ним шутить не стоило. Чем умереть, лучше уж признаться, что он и есть Арагон. Возможно, тогда у них у всех появится шанс выжить…

Вот только… Как только Двэйн сказал эту фразу, он тут же понял свою ошибку!

Великан с закостеневшим, как у трупа, лицом, услышав «признание» Двэйна, неожиданно впал в неистовую ярость!

Затем, его оглушительный рев едва не смел Двэйна. Он даже на миг подумал, что этот рев разом убил его, едва его тело дрогнуло от испуга.

— Это ты! Я знаю, что это ты! Мерзавец, как ты посмел снова вернуться сюда? Неужели ты думаешь, что в этот раз тебе удастся уйти отсюда живым?

Воин убрал золотой трезубец от шеи Двэйна, но отпускать его. по-видимому, вовсе не собирался. Он поднял пылающее оружие и, как будто собрав всю свою силу, резко выбросил его вперед, целясь прямо в голову Двэйна…

Маг закрыл глаза и в душе испустил глубокий вздох: «Неужели в этот раз тебе действительно придет конец, старина?»

Но именно в этот момент со стороны дворца раздался величественный звучный голос:

— Аосыцзилия, остановись!

Послышалось громыхание… Золотой трезубец резко остановился, теперь уже в районе его лба, и золотое обжигающее пламя закрутилось вокруг Двэйна, пока, наконец, не остановилась в каких-нибудь пару сантиметров от него.

Из дворца вновь послышался голос, который на этот раз звучал грозно и, как показалось магу, несколько разочарованно:

— Аосыцзилия, если ты убьешь его, то у нас не останется надежды на то, чтобы покинуть это злополучное место. И не только мы, и наш великий бог демонов, больше никогда не сможет возродиться!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 435. Нежность**

Этот звук подобно острой стреле пронзил слух Двэйна. Он вздрогнул и замер в оцепенении.

Великий бог демонов… возродится?

Воин-великан по имени Аосыцзилия по-прежнему сжимал в руке золотой трезубец, на острие которого было надето несколько колец. Когда он говорил, рука его затряслась, и кольца начали издавать протяжный звон, от которого у Двэйна закружилась голова.

Маг видел, как два красных зрачка, буквально сверлившие его насквозь, вспыхнули пламенем, и хотя он не убрал трезубец, по крайней мере больше не пытался ударить им. Три острых зубца были наставлены Двэйну точно в лоб, и стоило великану слегка подать руку вперед, как маг был бы тут же убит.

Голос, донесшийся из недр дворца, потряс Двэйна. Его слова никак не шли у него из головы…

А в этот момент Джоанна, наконец, решила хоть что-то предпринять!

Воин в золотых доспехах одним ударом сокрушил Скарлет Вотерс, затем наставил трезубец на Двэйна, и все это произошло за доли секунды!

Даже Джоанна, воин восьмого уровня, не успела отреагировать, что уж говорить о Двэйне! Глядя на то, как великан поверг мага наземь, Джоанна крепко сжала ладони в кулаки, но вступить в бой не осмелилась. И только когда со стороны дворца раздался звучный голос, и великан слегка отстранился от Двэйна — только тогда она, наконец, решилась действовать!

Она развернула свою восьмиуровневую Доу Ци. У девушки в руках не было никакого оружия, и она вот так «с пустыми руками» ринулась вперед!

Она ни на секунду не усомнилась в своем решении, в ее глазах не было ни капли страха. Она не отступит. Даже если придется встретить удар золотого трезубца своей собственной плотью. Даже если она будет повержена еще более страшным образом, чем Скарлет Вотерс.

Джоанна подобно вихрю неожиданно возникла перед Двэйном. Правую руку она резко выставила вперед, и серебристая Доу Ци яростно ударила по основанию трезубца!

От ее удара, нанесенного со всей силы, острие трезубца содрогнулось. Девушке удалось отвести его на несколько сантиметров в сторону от Двэйна. Сама она пошатнулась и упала прямо на мага.

Левой рукой она успела схватиться за его рукав и с силой оттолкнула его от себя.

\*Удар!\*

Двэйн почувствовал, как порыв мощной энергии ударил его в живот, и он отлетел на несколько сот метров назад. Отрываясь от земли, он увидел Джоанну и почувствовал ее руку и заглянул в ее полные решимости глаза, которые буквально кричали: «Идиот, уходи скорее отсюда!»

Впервые в жизни он по одному ее взгляду прочитал ее мысли!

Глаза этой сильной независимой девушки светились отчаянной решимостью!

Аосыцзилия никак не ожидал ее удара, но уже в следующий миг он опомнился и, зарычав, беспощадно направил трезубец в сторону Джоанну.

Девушка побледнела, но не испугалась. Губы ее даже расплылись наподобие усмешки. Правой рукой она ловко ухватилась за самое острие направленного на не оружия.

Один из зубцов проткнул ее ладонь. По ее локтям тут же потекли струйки алой крови, но она продолжала сдерживать натиск противника. Конечно, воительница восьмого уровня едва ли могла надолго задержать стража дворца племени демонов.

Джоанна ощутила резкую боль в ладони. Трезубец без малейших усилий вошел в ее ладонь, своим острием метя ей в прямо в грудь!

Огромная сила слегка приподняла Джоанну над землей. Она с ужасом увидела, как из трезубца вырвалось золотистое пламя и коснулось ее груди, где тут же возник кровавый туман. Вскрикнув, она сплюнула кровью прямо на его зубцы. Кольца на трезубце снова начали издавать оглушительный звон…

В этот миг Двэйн с грохотом повалился наземь, но, не обращая внимание на боль в ушибленных местах, тут же вскочил и обернулся. Увиденное неприятно потрясло его.

Великан высоко поднял трезубец, и вокруг него вспыхнуло золотистое пламя. Когда Джоанна схватила направленное на нее острие, кровь тут же залила ее одежду. Противник с легкостью поднял ее вверх…

Длинные серебристые волосы в тот же миг стали багрово-красными. Глаза Двэйна расширились от испуга! На мгновение ему показалось, что он вот-вот сойдет с ума от увиденного, но именно в этот момент он отчетливо разглядел выражение лица девушки, которое чуть дрогнуло и…

Да, девушка… улыбалась!

Она улыбалась! Нежность и печаль смешались в этой улыбке. И решимость. Все та же абсолютная, непоколебимая решимость. Губы ее затряслись, и она с трудом выдавила из себя несколько слов.

Она находились на довольно длинном расстоянии друг от друга, но Двэйн отчетливо услышал ее голос:

— Скорее уходи… Беги к воротам…

А затем глаза ее потухли…

Двэйн почувствовал, как какая-то неведомая сила вырвалась из глубины души и подступила к горлу, не давая ему вздохнуть. В следующий миг он ясно услышал хруст.

Этот звук исходил из его сердца! Двэйн ощутил, как в этот момент в нем что-то сломалось!

Он вспомнил тот день… Это было в степях, вечером. Они сидели у костра. Тогда маг сказал девушке:

— Знаешь ли ты, что, соглашаясь идти со мной, ты можешь погибнуть?

Тогда лицо девушки было абсолютно спокойно. Она со всей любовью посмотрела на него, и ее голос прозвучал необыкновенно мягко, словно вобрав в себя все звездное небо:

— Погибнуть так погибнуть…

Погибнуть так погибнуть…

Погибнуть. Погибнуть…

Похоже, что только в эту секунду Двэйн внезапно понял, какая искренняя любовь прозвучала в словах девушки в тот день…

А теперь он в оцепенении стоял здесь, а в сердце его разом грянули тысячи раскатов молнии. И воцарилась полная тишина, в которой больше не было слышно ни единого звука.

И лишь три слова эхом прозвучали откуда-то издалека:

Погибнуть так погибнуть.

Перед его глазами мир словно замедлил свой бег. Он лишь видел перед собой серебристые волосы Джоанны, которые постепенно становились багрово-красными.

Двэйн вздрогнул. Все мышцы его тела разом напряглись. Он сжал кулаки…

Внезапно над священным храмом демонов раздался горестный плач, подобный реву раненного зверя…

Запястье Аосыцзилии дрогнуло. Девушка, повисшая на трезубце, уже упала на землю. Его крупное рослое тело подобно скале высилось над ней. Великан издалека пристально смотрел на Двэйна.

А мага тем временем трясло как в лихорадке.

Прошло некоторое время. Наконец, Двэйн сделал шаг.

И этот шаг не был отступлением. И не был попыткой к бегству.

Это был шаг вперед!

Двэйн чувствовал, как его всего трясет, как каждый мускул в его теле отчаянно борется со сковавшим его страхом. Удары его сердца, напоминавшие ему тот раскат тысячи молний в роковую минуту, предвещали нечто неизбежное.

Именно в этот момент Двэйн ощутил где-то в глубине души острую боль. Мгновение, и она подобно морскому приливу распространилась по всему телу. Эта боль отозвалась в каждой мышце, превратившись в невыносимую пытку, и теперь каждый шаг давался ему с огромным трудом, словно тысячи ножей разом впились в его плоть.

— Жалкие людишки! — раздался холодный, равнодушный голос великана. — Неужели вы думали, что в священный храм демонов так просто войти? Арагон! Ты должен знать, что в этот раз тебе не удастся сбежать! Ты больше не сможешь открыть проход, в который ты зашел!

Двэйн не ответил. Делая шаг за шагом, он каждый раз вступал в ожесточенную схватку со своей болью. Все его силы теперь были сосредоточены на том, чтобы продолжать идти вперед. Поэтому он не стал ничего говорить великану. Он боялся, что стоит ему только открыть рот, как он тут же упадет наземь и больше уже не встанет.

На самом деле, он даже и не слышал голоса Аосыцзилии. Он даже и не взглянул на разъяренного стража. Взгляд его с самого начала был неотрывно устремлен на лежащую на земле Джоанну!

Он сделал не более ста шагов, но ему показалось, что уже прошла целая вечность. Когда он, шатаясь, наконец, дошел до нее, то издав какой-то неясный, смешанный с болью крик, опустился рядом с ней на колени.

Напрягая последние силы, Двэйн дрожащей рукой погладил ее по щеке.

Теперь лицо Джоанны было спокойно. Лишь едва заметная улыбка застыла на ее губах. Глаза ее были закрыты, как будто она всего лишь уснула.

— Джоанна… Ты ошиблась, — тихо прошептал Двэйн, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее, но за этим спокойствием скрывался бешенный вихрь эмоций, который он не в силах был выразить.

— …потому что… я не уйду.

Пальцы его, прикоснувшись к лицу девушки, ощутили холод. Она уже начала остывать. Двэйн почувствовал, что его сердце вот-вот разорвет на мелкие кусочки.

Наконец, маг поднял голову и холодным, ничего не выражающим взором посмотрел на великана.

— Убей меня!

В величественном голосе Аосыцзилии послышались нотки недоумения.

— Что ты сказал?

— А сейчас просто убей меня! — выдохнул Двэйн, глядя прямо в пылающие огнем глаза противника. — А иначе, даже если я проживу хотя бы на минуту больше, я непременно найду способ убить тебя!

Заглянув в эти пустые глаза, воин невольно попятился назад.

В этот миг из храма вновь послышался звучный голос.

— Хватай его, Аосыцзилия! Нам он нужен, чтобы сломать печать.

Очень скоро воин в золотых доспехах опомнился и с ревом снова поднял вверх свой трезубец, направив его Двэйну в плечо.

— Ты меня разочаровал, Арагон… Я не ожидал, что придя сюда снова, ты окажешься таким слабым и ничтожным!

Сказав это, великан резко опустил трезубец.

\*Удар!\*

Когда его острие проткнуло плечо мага, ни один мускул не его лице не дрогнул. Даже если бы оружие стража вонзилось ему прямо в сердце и он истекал бы кровью, он также невозмутимо встретил бы этот удар.

Странное чувство охватило его. Как будто кровь, фонтаном хлынувшая из раны, была вовсе не кровью, а тем страхом и той болью, которая теперь мучила Двэйна, и весь этот поток чувств, отыскав пробоину, разом выплеснулся из него наружу.

(Не больно… Действительно совсем даже и не больно).

В сердцах сам себе усмехнулся Двэйн.

Скажи мне, что я значу теперь?

Встретившись лицом к лицу с моим врагом, неужели я лишь могу разыграть забавную комедию или разработать коварный план, чтобы выйти сухим из воды?

Встретившись лицом к лицу с моим врагом, неужели я лишь могу стоять и смотреть, как девушка, любящая меня всем сердцем, умирает за меня?

Встретившись лицом к лицу с моим врагом, неужели я лишь могу уповать на свою судьбу, предначертанную мне кем-то много лет назад?

Встретившись лицом к лицу с моим врагом, неужели я вечно буду ощущать свою слабость?

Когда все эти вопросы один за другим возникали у него в голове и подобно острым иглам впивались в его сердце, он внезапно осознал, что в сознании его уже долгое время крутится одна фраза.

А если… а если у меня есть силы!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 436. Пробуждение!**

Некогда Двэйн и не помышлял о том, чтобы стать пленником, некогда Двэйн был свободен, как ветер. Когда-то Двэйн не хотел быть обремененным всеми арагоновскими тяготами и сложной историей перерождений. Ну, что толку с этого «сильнейшего из живущих»!

«Почему я должен платить за грехи предшественников? Вопросы об обретении силы уж точно меня не мучили! Я это всего-лишь я, и я, как всякий человек, хочу спокойной жизни!»

Двэйну в голову врезались воспоминания о том дне, когда он впервые узнал о «Двэйне Первом». В тот день Двэйн Первый сказал:

— Мы не можем заставить тебя пойти на все это, но придет день, и ты сам все поймешь! Ты не стремишься к силе, потому что ты пока не нуждаешься в ней! Но настанет тот день, когда ты будешь страстно желать обрести эту силу!

И вправду, теперь Двэйн все бы отдал, дабы обрести желанную силу. Ледяное острие кольнуло плечо Двэйна, и теплая кровь начала мерно течь из раны, вызывая судороги по всему телу, будто из Двэйна вместе с этой мелкой струйкой выходила вся жизнь. Со временем панику сменило спокойствие… кажется… это то самое… чувство. Пронзивший трезубцем потомка Арагона Силиат не выражал никаких эмоций и был абсолютно безразличен. В руке он крепко сжимал трезубец, на наконечнике которой мерцал холодный и яркий свет. Силиат охранял вход в древний храм, не двигаясь с места, но, когда наконечник трезубца окрасился свежей кровью, он всполошился и соскочил с насиженного места. Эта мерзкая арагонова кровь!

Также Силиат заметил, что после ранения Двэйна трезубцем в плечо тот внезапно пришел в движение, будто ожив. Двэйн безразлично вытянул леву руку навстречу врагу и выставил пустую ладонь, мгновенно острие трезубца пронзило и ладонь Двэйна. Та сила, что могла бы спасти Двэйна сейчас, заставить его буквально взлететь и унестись прочь, Двэйн стоял на коленях на твердокаменной и холодной земле.

Если бы Двэйн был столь силен, то и сам Силиат, пронзая его, почувствовал бы силу Двэйна через трезубец. Возможно, даже не смог бы пробить руку Двэйна. Но трезубец впился в ладонь потомка Арагона без каких-либо препятствий.

Внезапно Двэйн поднял взгляд и стал медленно подниматься на ноги, глядя на Силиата. Силиат же сколь не пытался раздавить Двэйна, но все же не мог этого сделать. Двэйн поднимался. Двэйн взглянул на раненую ладонь и отстраненно произнес:

— То есть, изначально… это и есть сила? Какое странное чувство!

Силиат стоял абсолютно недвижно. Внезапно чья-то рука будто схватила трезубец стража храма и стала оттягивать в сторону. Издав яростный рык, Силиат стал бороться изо всех сил. Огненное сияние разгоралось все ярче вокруг рукоятки трезубца, и тут произошло невиданное! Рана Двэйна исчезла, будто её и не было. Взглянув в лучах яркого света на собственную ладонь, Двэйн не обнаружил на ней и капли крови. Яркий огненный свет окутывал и Двэйна, отгораживая его от опасностей и залечивая раны.

— Не знаю, как этим пользоваться, но полагаю, что как-то так… — пробормотал под нос Двэйн, его голос звучал как-будто откуда-то издалека.

Золотой страж храма продолжал бороться с неведомой силой. Гигантская каменная рука неведомой силы крепко зажала трезубец, обезоружив Силиата. Двэйн же, как ни в чем не бывало, стоял и удивленно наблюдал за процессом, творящимся вокруг. Вот уж точно странное место!

— Кажется, я кое-что начинаю понимать.

В конце концов, Двэйн растянулся в довольной торжествующей улыбке. Подняв голову, он взглянул своему грозному противнику прямо в глаза.

— Просто сейчас я мыслил отрывисто и неточно, но в будущем я смогу представить конкретные образы и воплотить их в жизнь. Внезапно из наконечника трезубца по всей поверхности оружия стала расползаться тоненькая, едва заметная трещина, со временем увеличивающаяся…

\*Бах!\*

И центральный из наконечников трезубцев с оглушительным грохотом разорвался на множество мелких кусочков. В ладони Двэйна появились искрящиеся золотистые огоньки, свились в воздух и исчезли.

— Когда-нибудь ты будешь страстно желать этой силы… и сейчас – самое время!

Двэйн все с удивление смотрел на внезапно затянувшуюся рану на ладони. Но вскоре лицо Двэйна становилось все спокойнее и расчетливее. Каменная ручища тем временем внезапно оказалась рукой гигантского каменного великана, рев которого был сравним с голосом золотого стража храма. Двэйн не мог различить никаких слов, но Силиат внезапно увеличился в три раза, став сильнее и крепче. Его окутывал яркий свет, создавалось впечатление, что скоро произойдет взрыв. Силиат выпускал всю свою силы, борясь с великаном.

Он не мог позволить себе отпустить трезубец, он чувствовал силу своего противника, чувствовал, как она возрастает и постепенно превосходит его силу. Казалось, что трезубец вот-вот разорвется на две части… и тут Двэйн шагнул вперед…

Двэйн сделал ногой движение, будто собирался раздавить что-то, и тут весь огненный свет стянулся к Двэйну. Внезапно Силиат, подхваченный неведомой силой, сблизился с Двэйном почти вплотную, приняв свой прежний размер. Двэйн вытянул руку и дотронулся до Силиата.

— Но… как это возможно? — изумлялся Силиат.

Это было последним, что успел сказать Силиат, ведь в следующее мгновение свет вырвался из места соприкосновения руки Двэйна и груди Силиата, заполняя все вокруг ярким светом. Свет был столь ярок, что затмевал все, что находилось поблизости. Огромный золотой воин-страж храма Силиат буквально взорвался брызгами собственной крови.

Спустя несколько мгновений раздался высокий пронзительный крик, и Силиата разорвало на мелкие ошметки. Воздух наполнился запахом крови, куски мяса и осколки костей напоминали фейерверк. Верхняя часть туловища Силиата разорвалась на части, нижняя же с грохотом упала, отлетев на несколько метров в сторону. Когда завеса кровавых брызг спала, вдали стала виднеться темная башня, обрамленная часами. С верхушки башни также исходило магическое свечение. Двэйн все же решил не мудрствуя лукаво направиться навстречу свету.

«Это чувство, с которым я убил Силиата… это и есть та сила?»

Двэйну казалось, что и его разум заполняет некая сила, или энергия, наделяющая его неограниченными знаниями и возможностями. Боль по-прежнему мучила Двэйна, но отныне он смотрел на неё иначе. Складывалось ощущение, что страдания довели его до безумия, и только тогда он обрел эти необычайные способности.

Двэйн успокоился и взглянул вдаль. Его глаза напоминали глаза сумасшедшего. Каждое движение отныне стоило ему ужасной боли, но чувство той силы, обладателем которой он стал, опьяняло его сильнее чего-либо из всего того, что когда-либо могло его опьянять. Двэйну стали видеться всевозможные видения. Он увидел Силиата, услышал тот гром и увидел свет, убивший его. Увидел храм и силуэт человека, выходящего из него. Он был похож на Силиата, но не был им.

Парень был закован в золотые доспехи, был статен и силен. Под забралом шлема не виднелось лица, была лишь тьма… не может же доспех сам совершать такие движения? Что-то живое, какая-то сила заставила их так уверенно двигаться. Да и золотого трезубца при нем не было! При нем был лишь светящийся золотым светом меч!

— Арагон! — вырвалось из неоткуда.

— Арагон, я знаю, что это ты! Только что я сомневался, но теперь я полностью убежден! Что с тобой случилось? Ты выглядишь совсем не так, как раньше!

Двэйн нервно вздохнул и схватился за голову. Последние движения вызвали у него острую боль и страх, ведущий к панике.

— Я… я не знаю, кто ты… но мой разум таит много вещей, которых я раньше не знал!

Процедив сквозь зубы эти слова, Двэйн вновь поднял глаза и увидел этот силуэт в золотой броне.

— Ах… я, кажется, понял, мой разум подсказал мне!

Двэйн вновь схватил себя за голову, пытаясь вывести из паники.

«Я… я должен узнать, кто ты такой… кто ты… кто…» — мысли в голове сменяли одна другую и бурлили столь быстро, что разобрать что-то ясно и доходчиво было невозможно.

Это приводило к безумию, лишало возможности мыслить самостоятельно, вело к потере собственной личности… Но Двэйн был не в силах сопротивляться… слишком сильна была та энергия, что вызывала этот ментальный шторм. В конце концов, Двэйн поднял глаза вверх, издав громкий крик:

— Хахахаха…

Голос Двэйна казался необычайно громким и сильным. Или же Двэйн просто начал сходить с ума… человек в доспехах же никак не реагировал на сумасшествие Двэйна, не совершая абсолютно никаких движений. Внезапно фигура в доспехах стала спускаться с вершины башни вниз.

— Арагон, мне с тобой еще разок потягаться охота! Не знаю только, смогу ли я разбить тебя на сей раз? — в его голосе слышалась усмешка.

— Что ж, в прошлый раз ты привел с собой подружку, Силиат ранил её, и ты убил его за это, но на этом уровне смерти не существует. Ты лишь заставишь его потратить тысячи лет на возрождение и поиск нового тела.

— Нельзя умереть? — удивился Двэйн.

Голос ответил:

— Это пограничный мир, отсюда нельзя исчезнуть, а значит, и смерти здесь нет, есть лишь вечное заключение! И только ты – тот единственный, что способен выйти отсюда… Арагон, ты, верно, жаждешь спасти свою спутницу, не так ли? Как прошлый раз!

Двэйн поднял взгляд и воскликнул:

— Как спасти её?

Фигура в доспехах ответила, указав куда-то вдаль себе за спину:

— Там, на вершине великой башни, ты сможешь спасти её! Это-единственный способ!

Договорив, фигура в доспехах достала появившиеся из неоткуда песочные часы, поставив их на землю.

Золотой песок медленно побежал вниз, а голос фигуры продолжил:

— Все снова точно так же, как в прошлый раз. До того, как весь песок иссякнет, ты должен разбить меня, после чего дойти до верхушки башни! Иначе душа твоей подруги навеки будет заключена здесь, в этом пограничном мире!

— Что ж, не будем медлить! — равнодушно сказал Двэйн.

Казалось бы, такой ответ совсем не был достоин Двэйна. Будто вся надменность и самоуверенность Двэйна разом вырвались на свободу! С этой минуты Двэйн уже и не был «просто Двэйном». Та сила, что завладевала юношей, некогда принадлежала сильнейшему из людей, могущественнейшему из некогда живущих, и она опьяняла своего нового хозяина.

— Что ж, не будем тянуть! Я тороплюсь!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 437.1. Что ж, умрем! (часть 1)**

Стоило словам стихнуть, как Двэйн сделал решительный и уверенный шаг вперёд. Двэйн был полон злости, решительности и энергии, расходившейся от него во все стороны и способной достать до небес. В мгновение ока, сделав пару шагов, Двэйн оказался на вершине храмовой лестнице, разделяя её со своим грозным противником в золотых латах. Двэйн сжал кулаки и молниеносно выбросил руку в сторону противника.

Раздался оглушительный грохот, грохот удара по сверхкрепкому золотому доспеху. Кулак Двэйна при ударе выпускал разрушительные энергетические волны, наносящие противнику непоправимый урон. Первый удар Двэйна пришелся прямо в грудную пластину доспеха врага. Нанеся удар, Двэйн молниеносно отлетел обратно на исходную позицию. Обернувшись, Двэйн увидел, как из каждой щели золотого доспеха его могучего противника вырываются лучи непроглядно яркого света, напоминавшего жидкое золото. Спустя несколько мгновений доспех буквально лопнул на пластинки, но за мгновение до того, как сегменты доспеха стали разлетаться, неведомая сила скрепила их вновь.

Двэйна сковала внезапная боль в голове. Он схватился за голову и упал на колени. Из развороченного кулака беспрестанно текла кровь. Пальцы на руке будто бы лопнули от удара.

— Ах, Арагон, неужели ты вновь все сделаешь по прежнему сценарию? Ты не сможешь победить меня одной лишь грубой силой!

Шагающий доспех усмехнулся.

— Ты забыл, в чем особенность этого мира? Мы – стражи храма Мошен! Покуда я охраняю этот храм, я бессмертен!

Доспех во мгновение ока сблизился с Двэйном. В руке он сжимал украшенный разными декоративными узорами позолоченный меч. Меч был подточен тысячелетиями, но по-прежнему был грозным оружием в умелых руках. Раздался хлопок, и из лезвия меча появился луч яркого света. Доспех остановился, расставив ноги. Сжимая в руках меч, он занес его над головой, и, провозгласив «Казнить демона!», опустил его, после чего меч со свистом рассек воздух и выпустил сильнейшую взрывную волну. Для Двэйна эта взрывная волна и сопровождающий её яркий свет казались огромнее всего мира. Храм, гигантская пещера, человек в золотом доспехе – все сжалось до размеров маленькой точки в сравнении с гигантской взрывной волной. Двэйну казалось, что некая сила, жертвуя собой, вытаскивает его из-под этой ужасной разрушительной мощи. Но Двэйн не был в силах уйти от волны. Слишком огромной и всепоглощающей она была. Волна окутала тело Двэйна, заставив его чувствовать себя маленькой веточкой, брошенной в ревущий костер.

Магический свет, выжигающий все живое, накрыл Двэйна, будто гигантским одеялом. Двэйн чувствовал, как его тело сгорает, он думал, что скоро ничего, кроме кучки пепла, от него не останется. Даже пылинки, висящие в воздухе, казалось, сгорают в этом всепоглощающем пламени!

— Арагон, пора сжечь тебя! Отдай мне свою силу! — голос человека в золотом доспехе становился все более свирепым и разозленным.

Его меч был по-прежнему нацелен на Двэйна, острие источало тот самый ужасный испепеляющий свет. Двэйна сжигал свет, но также он чувствовал, что его собственная магическая энергия будто бы разсоплощала его изнутри. Его плоть и кровь сливались воедино и готовились просто потерять свою структуру, превратившись в лужу. Двэйн открыл рот и, казалось бы, попытался что-то сказать, но его лицо растянулось, будто было не из твердого материала, и даже малейшего звука Двэйн издать не смог. Вся сила Двэйна, готовая разорвать его на части, теперь выходила из него, оставляя лишь пустоту и унося всю жизненную силу. Но было и то, что заставляло Двэйна чувствовать себя лучше. Это то, что энергия, готовая убить Двэйна, завладев его телом, отныне покинула его, и готовящийся к смерти Двэйн первый раз за столь долгое время чувствовал себя освобожденным.

Его лицо не было лицом страдальца, это было лицо изможденного, уставшего человека, но умиротворенного и спокойного. Сила! Эта сила! Двэйн уже расслабил все тело и закрыл глаза. Он набрал полную грудь воздуха, расслабил руки, и из кончиков пальцев вырвались потоки энергии небывалой силы. Энергия и мана все не переставали покидать тело Двэйна. Все раны на теле Двэйна стали постепенно затягиваться одна за другой. Но огонь, окутывавший Двэйна, все продолжал обжигать его. Двэйн чувствовал боль и радость одновременно.

Кости, плоть и кровь Двэйна будто бы испарялись и превращались в воздух. Доспех усмехнулся. Демонический огонь поглотил Двэйна, высосав всю его силу и передав ее его зловещему врагу.

— Это особый демонический прием!

И тут враг Двэйна изменился до неузнаваемости! Это особое умение, подвластное лишь демонам. Получив Двэйнову силу, демон в доспехах стал стремительно преображаться. Вся сила Двэйна пропитывала тело своего нового владельца. Наплечники доспеха увеличились, на них появились огромные шипы. На спине доспеха появились два огромных золотых крыла. С неприятным скрипящим звуком они стали постепенно расправляться, увеличиваясь в размерах. По всему доспеху стали проступать символы, источающие золотистого цвета свечение.

Доспех выглядел очень величественно и красиво, благодаря недавнему преображению. Даже перчатки и пластины на предплечьях покрылись золотом и расписными узорами. На доспехе уже не было видно свободного места под росписи и украшения, вся броня была изукрашена вдоль и поперек. Демон в доспехах вздохнул, сказав:

— Что, Арагон, не знаю, с каких пор ты стал настолько слаб и ничтожен, но вот источник твоей силы поистине великий… ведь чтобы собрать такую броню, нужно, по меньшей мере, несколько сотен лет! Но только что, быть может, благодаря тому, что именно я забрал у тебя эту силу и усовершенствовал её за счет своей!

Двэйн был бессилен, но свободен, а потому – счастлив, ведь он даже не мог вспомнить, когда последний раз чувствовал себя столь свободно. Он с облегченным сердцем пошевелил руками, ведь раньше подобное движение вызывало у него острую боль. Поток его мыслей был абсолютно свободен, но, к несчастью, демонический огненный свет вновь окутал все тело Двэйна. На этот раз Двэйн успел отступить назад, но ему предстояло выдумать хитроумнейший план, позволяющий все же выйти из этого поединка победителем.

Демон в доспехах не спешил ловить Двэйна, его мысли все еще вращались вокруг той силы, что он только что отнял у Двэйна. Демон в доспехах усмехнулся.

— Что ж, похоже, демонический огонь не может отнять у тебя всё… что же случилось? Твоя сила у меня, а ты еще сражаешься? Ты так и будешь стоять там и нести чепуху, нелепо размахивая кулаками?

Двэйн в ответ лишь усмехнулся:

— Да уж, похоже, я только и умею, что кулаками размахивать! Но я не против, если мы ещё раз попробуем!»

Договорив, Двэйн вновь взлетел в воздух и с налета атаковал демона в доспехах, нанеся тяжелый удар но забралу шлема. От удара доспех оторвался от земли и пролетел несколько метров, зависнув в воздухе, сказав:

— Рано радуешься, Арагон, это наши территории!

— Территории? — Двэйн взглянул на свой кулак.

Рана от предыдущего удара затянулась, уступив место новой. Двэйн снова пошел в атаку. На этот раз противник успел принять защитную стойку, а потому молниеносный удар Двэйна был принят защитной пластиной. Двэйн притормозил, перевел дух и закричал от боли. Неожиданно произошел скачок магической энергии, оглушивший обоих сражающихся. Демон в доспехах отступил назад, получив сильный магический удар. В доспехе образовалась дыра, которая, однако, почти мгновенно затянулась бронепластинами.

— Не получилось? Дак попробуй еще раз!

Двэйн был серьезен и сосредоточен, его глаза были полны решимости покончить с противником. Двэйн приготовился вновь атаковать, но демон отныне знал Двэйнову тактику, а потому не стал допускать новых сильных ударов по себе. Следующая атака закончилась контратакой демона, в ходе которой его меч пронзил тело Двэйна насквозь. Двэйн истекал кровью, постепенно выбиваясь из сил, но рана его внезапно стала зарастать.

— Так много перенес, а до сих пор держишься… — усмехнулся демон в доспехах.

В мгновение ока он приблизился к Двэйну и ударил его в плечо рукой, закованной в шипованную латную рукавицу. Раздался громкий хруст, и плечо Двэйна вывернулось под неестественным углом. Двэйн изогнулся в агонии. А лезвие меча демона тем временем вонзилось ему прямо в живот.

\*Хлоп!\*

И свежая теплая кровь алым потоком хлынула из раны. Двэйн попытался схватить лезвие меча, но левая рука демона вновь опустилась на плечо Двэйна. Новый поток свежей крови хлынул из развороченного плеча. Двэйн почувствовал, что кости в его плече перемололи в труху. Враг отступил на несколько шагов, разрывая дистанцию, и заговорил:

— Арагон, я сейчас воистину сомневаюсь, ты ли это… Источник твоей силы невообразимо велик, но твоя тактика боя, как чистый лист… ты сражаешься, как человек, не ведающий ничего о боевых искусствах!»

Двэйн нахмурился, накрыв рукой плечо. Хоть и эта рана молниеносно зарастала, но раны на животе, оставленные мечом врага, все же огорчали Двэйна. Выслушав демона, он с ненавистью в голосе ответил:

— Если я владелец арагоновой силы, то тебя-то я уж и подавно способен разбить!

Договорив, он взмыл в воздух, но демон будто бы заранее предугадал действия Двэйна. Он и вправду обладает великой силой, но техники боя у него абсолютно нет… Демон приготовился к обороне, когда Двэйн обрушился на него с ураганной скоростью. Противники встретились в схватке, войдя в клинч. Правой рукой демон наносил удары в грудь Двэйна и нанес их где-то около восьми! В конце концов, стальная рукавица пробила грудину Двэйна, превратив её в кровавое месиво. Двэйн сжал зубы от боли. Он знал, что рана тяжелая, но и она скоро заживет… поэтому он не обращал внимания на удары противника, продолжая биться. Двэйн жаждал лишь пробить шлем этому демону, но пока его удары со звоном отскакивали от вражьей головы.

Внезапно Двэйн заметил появление на доспехе противнике восьми магических символов, затем раздался грохот. Оба противника уже нанесли друг другу огромное количество ударов и оба почти обессилили. Их тела полностью покрывали раны, повсюду были кровавые брызги. Одежда Двэйна затвердела от засохшей крови. Хоть раны Двэйна и затягивались быстро, но он испытывал слабость и головокружение.

— Сколько крови у тебя еще осталось? — усмехнулся демон в доспехах.

— Источник силы может залечивать твои раны, но дать тебе новую кровь он не сможет! Арагон! На этот раз ты и вправду разочаровал меня! Не ожидал, что через тысячу лет совершенно не усовершенствуется! А наоборот, только деградирует!

Договорив и сделав выпад, демон сбил Двэйна с ног и поставил ему ногу на грудь. Двэйн вновь почувствовал, что сила покидает его, а демон стал поспешно покидать храмовый зал. Он вышел из зала и спустился по лестнице, из темноты под его шлемом Двэйн чувствовал насмешливый и высокомерный взгляд врага, одержавшего победу. Переборов себя, Двэйн с трудом поднялся на ноги. Он встал, сплюнул сгусток темной крови и попытался удержаться на ногах, ни на что не опираясь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 437.2. Что ж, умрем! (часть 2)**

— Тот, кто ты сейчас – всего-лишь обладающий силой мальчик для битья, и не более!

Демон размеренно вздохнул:

— Может быть, ты в силах продолжать борьбу, но ты не должен забывать, что твое время ограниченно, взгляни на песочные часы! Одна треть всего осталась!

Двэйн стиснул зубы:

— Что ж, давай еще разок!

Доспехи демона стали расползаться на пластины. Двэйн недоумевал. Внезапно откуда-то позади донесся равнодушный голос:

— Двэйн, неужели ты не заметил, что этот парень не может покинуть храма? Только что он не смог сойти со ступеньки.

Где-то вдалеке показалась фигура Кровавого. Этот парень появился будто-бы из неоткуда. Великих усилий стоил ему каждый шаг. Все его тело тряслось.

— Ты все таки выдержал, — сказал Кровавый.

На что Двэйн с усмешкой сказал:

— Я думал, тебе крышка…

— Да пока нет, но до этого осталось…

Его правая рука безвольно свисала, будто мертвая. Кровавый подмигнул Двэйну:

— Но от плеча все пока что в норме… — Кровавый удивленно посмотрел в глаза Двэйну. — Я не понимаю, как ты это пережил? Почему твои раны столь быстро зажили? И почему тот тип в броне зовет тебя Арагоном?

Двэйн перевел дух и ответил:

— Если я не смогу одолеть его, то мы не выберемся отсюда, и мое время ограниченно!

Демон продолжил:

— Неплохо, Арагон, я и вправду не способен выйти отсюда, но и ты не покинешь храма! Ты знаешь мое требование, Арагон! Я хочу получить весь источник твоей силы, и тогда я покину это место!

Кровавый указал в сторону демона в доспехах:

— Двэйн, у тебя правда никак не получается победить его? Неужели у тебя под рукой больше нет других средств борьбы с ним?

— Магия… — Двэйн равнодушно продолжил. — Жаль, что ты тоже оказался здесь… в этом месте не действует никакая магия!

— Полный идиот! — гневно воскликнул Кровавый.

— Если ты способен столь быстро восстанавливать такие ранения, разве это не божественный знак, разве не проявление магии? К сожалению, я все же не в силах сейчас что-либо закастовать, ведь законы этого мира отличаются от законов нашего! Но раз ты можешь использовать свою силу здесь, это говорит об одном – я не знаю причины этому, но подозреваю, что ты достиг уровня сферы…

— Уровень сферы? Что еще за уровень сферы? — задумался Двэйн.

Неужто уровень сферы означает возможность самому формировать энергетические каналы и изменять законы земли? Двэйн помедлил, а потом медленно подошел к лестнице храма. Каждый шаг стоил большого количества времени, но он стоил того, ведь предавал Двэйну множество сил. Когда Двэйн ненадолго закрыл глаза, сил становилось все больше, вновь приходило ощущение, что они вот-вот вырвутся из тела Двэйна.

«Мне нужна энергия… энергия!»

Когда Двэйн остановился у края лестницы, он внезапно почувствовал переполнение жизненными силами. Тело вновь стала вковывать острая боль. И на этот раз она была куда сильнее… Двэйн не выдержал и закричал, из всех кожных пор Двэйна начала течь кровь, кровь текла мелкими струйками, каждая мышца будто надувалась и увеличивалась в размерах. Двэйн чувствовал себя воздушным шаром, который переполнял газ. В любой момент шар мог взорваться на множество ошметков. Кожу Двэйна обжигал неимоверный жар, будто он вновь оказался в жерле гигансткого костра.

Двэйн чувствовал боль каждым дюймом, боль была столь всепоглощающая, что заставляла забыть о чем-либо, но сила, необходимая для победы над врагом, требовала своих жертв!

«Нет! Мало! Нужно ещё!»

Стоящий за спиной Кровавый чувствовал энергетические каналы Двэйна, чувствовал неестественное увеличение его силы. Кровавый даже было начал задыхаться от давления силы вблизи Двэйна. Последний раз это чувство посетило его, когда он лицезрел, как Байхэчоу одолел повелителя эльфов. Ругаард не мог поверить своим глазам, увиденное не поддавалось объяснению. Как человек мог перенести такое?

\*Хрусть! Хрусть! Хрусть…\*

Тишину заполнял противный хруст. Вокруг Двэйна по всей поверхности прорезались трещина. Постепенно Двэйн стал отрываться от земли. Его лицо было бледным и мокрым от пота. Ему в тот момент казалось, что его скоро сдавит окончательно, и это будут последние минуты его жизни. Сфера… сфера… какая сфера! Кровь по-прежнему вытекала из Двэйна, внезапно в голову Двэйна пришел ответ на его вопрос. Ответ пришел откуда-то из глубин сознания, и его будто говорил чей-то тяжелый и низкий голос.

— Идиот! Болван! Ты можешь убить себя! — голос был подозрительно знаком Двэйну!

Похоже, это было некое альтер-эго Двэйна внутри него самого! И эта часть Двэйна явно что-то хотела сказать!

— Неужели это я сам из прошлой жизни? Двэйн!?

— Идиот! Ну, конечно, это я!

— Двэйн, ты уже начал пробуждаться, скрытые знаки тоже постепенно открываются, но сейчас ты пока не можешь использовать Арагонову силу! Потому что твое тело слишком хрупкое для этого! И опыта у тебя явно недостает! Нельзя переполнять силой твое теперешнее тело, это может привести к твоей смерти!

«Что же мне делать? Неужели мне остается лишь ждать смерти здесь?»

Голос в глубине сознания Двэйна, помолчав, равнодушно ответил:

— Ты забыл? Я – тоже Двэйн! Просто живший раньше тебя! Весь мой опыт, весь опыт предыдущих поколений подвластен тебе! И все, что пережил ты – пережил и я!

Двэйн ненадолго остолбенел.

«Тогда как ты пережил это?»

— Жди! — голос прозвучал громко и отчетливо, будто у самого уха Двэйна.

— Этот парень не может покинуть стены храма! И время в этих стенах течет не так, как в мире людей! Останься здесь, и тебе не будут ведомы тяготы людской жизни, ты не состаришься и не умрешь! И времени у тебя будет неограниченное количество! Ты только что пробудился и еще не можешь полностью овладеть силой Арагона. Но пойдя тем путем, что указываю я, ты победишь! Твой выход – ждать! Враг не может уйти. Тебе стоит притаиться за пределами храма и ждать своего часа! Если же ты решишься сражаться сейчас – только воля Неба спасет тебя! ДА! Магией пользоваться ты тоже в полной мере не можешь, это не менее опасно для тебя! Пока ты не достигнешь уровня Арагона, ты не разобьешь врага!

Двэйн и сам понял: раз этот парень не может покинуть это место, все, что сейчас нужно – это время! Нужно провести здесь достаточное количество времени, чтобы тело привыкло к новой силе, адаптировалось под нее. Но тут взгляд Двэйна ухватил стоящие вдалеке песочные часы… что делать с Джоанной? У меня больше нет времени ждать! Двэйн процедил «Как только упадет последняя песчинка, Джоанна уже никогда не воскреснет! Голос никак не появлялся в голове Двэйна. В конце концов голос раздался. Он был полон грусти и печали.

Он промолвил:

— У тебя нет выбора… потому что в тех видениях, что являлись мне… Джоанна умерла здесь! У меня нет возможности спасти её! Можно лишь дождаться пробуждения…

Сказанное заставило Двэйна вздрогнуть. Джоанна! Может умереть здесь! Двэйн погрузился в тяжелые думы… Двэйн понимал, что единственный способ победить – дождаться этой победы.

Его лицо внезапно обрело выражение абсолютного покоя. На уголках рта появилась едва заметная улыбка. Вскоре Двэйн улыбнулся. Это была радость, исходившая из сердца.

— Наконец-то, я понял… — тихо сказал Двэйн.

Его голос был тих и спокоен.

— Я — это я! И я никак не связан с кем-либо, кроме меня самого, нет никаких других Двэйнов! Мне и не нравится то, что нашелся кто-то похожий на меня! Я — это Я! И моя судьба – это в первую очередь моя судьба! Я ненавижу, когда мной кто-то руководит! А еще больше я не люблю повторять ошибки своих предшественников! И, к счастью, я, наконец-таки, это заметил… — договорив, Двэйн немного помедлил, а затем продолжил. — Я заметил… что раньше… ты был совсем не похож на меня! Даже если ты – мой предшественник, ты не похож на меня!

Договорив, Двэйн вскинул руки, как безумец. Из ушей, глаз и носа Двэйна вновь хлынула кровь, каждая из каждой кожной поры на теле Двэйна вновь заструились кровавые потоки, Двэйн сжал зубы в агонии, чувствуя мучительную боль! Все тело Двэйна начало хрустеть, как сухая ветка на сильном ветру, борящаяся за свою бессмысленную жизнь перед неумолимой стихией! Вынося ужасные нечеловеческие страдания, Двэйн все продолжал улыбаться как ни в чем не бывало.

— Безопасно? Стоять здесь и бесцельно ждать, пока Джоанна умрет? Ждать, пока я наберу силу? Подобно трусу сидеть сложа руки где-то в стороне, пока близкие мне люди навсегда покидают этот мир? И это, по-вашему, правильно? Позволить этой девушке, что так сильно любит меня, умереть?

— Неважно, сколько трудностей и горестей было… и сколько еще предстоит мне пройти… — изо рта Двэйна хлынула кровь.

Из последних сил он бросил фразу:

— Я отказываюсь!

Стоило ему это сказать, как голос вновь появился, когда Двэйн вновь мучимый агонией стал изрыгать сгустки крови.

— Тогда ты можешь умереть… — Двэйн вновь улыбнулся.

Его улыбка была доброй и страдальческой, и она была полна решимости. Двэйн знал, что теперь он поступает безрассудно, но, наконец-то, правильно!

— Что ж, так тому и быть… — в голове у Двэйна будто прогремел взрыв!

Изо рта вновь хлынула кровь. Тело вновь стала сковывать боль… вслед за ней пришли страшные ломки от постоянных магических оттоков и притоков энергии, среднестатистический мирянин-обыватель едва ли вынес бы эти страдания, но Двэйн выбрал тот путь, по которому смертный идти не должен. И теперь у него впереди вновь была эта адская боль! Где-то позади вскрикнул Кровавый. Он был еще жив и видел, как Двэйн буквально разваливается на части, но все же продолжает бороться. Видел, как магические потоки энергии входят в его тела, питая его силой самого Арагона! Кровавый никогда не думал, что увидит здесь что-то подобное!

В страхе и изумлении Ругаард вглядывался в небо, едва дыша.

— Это же… это… что это…

— Неужели это… Сфера?

Изначально окружающее пространство этого мира не имело никаких четких очертаний, но теперь, после проникновения в тело Двэйна силы Арагона, наверху очевидно просматривалось ясное ночное небо! И вправду, чистое и безоблачное ночное небо! Черное, как смола! Небо устилали мерцающие звезды! Как говорил Арагон, что есть самое изощренное заклинание? Звездное Небо! Небесная Магия! А что за местность как нельзя лучше подходит для боя? Ответ напрашивается сам собой! Звездное небо!

Через тысячи лет магия Звездного Неба, наконец, восстановлена! Двэйн почувствовал, что его тело стало ватным и слабым. Создав это заклинание, он полностью лишился своих собственных сил! Посмотрев умиротворенным взглядом в ночное небо, Двэйн обратил взгляд в сторону спящей вдалеке Джоанны, его лицо было спокойным, страх и паника уступили место серьезности и холодному расчету. Битва была впереди…

— Жди, Джоанна, жди… если я не спасу тебя, то мы умрем вместе!

— Что ж… умрем! — прокричал Двэйн.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 438.1. Кто ты? (часть 1)**

На фоне прекрасного звездного неба Двэйн был страшен. Его окровавленное тело тряслось. Он шел вперед, переваливаясь из стороны в сторону подобно опавшим листьям, слегка подгоняемым прохладным осенним ветром. Он больше не смотрел на золотые доспехи — он шел вперед, прямо в темноту священного храма.

— Арагон! Не думай, что тебе удастся так легко обойти меня! — противник был явно напуган сферой, выпущенной его врагом, но, увидев, как Двэйн продолжает настойчиво продвигаться вперед, он впал в неистовство и издал грозный рык.

Меч затрясся, и вокруг него вспыхнуло ярко-золотистое пламя, которое тут де бросилось на Двэйна. Магу показалось, что в этот момент перед ним возник не огонь, а кроваво-красный диск солнца, своим жаром пожирающий все вокруг.

Казалось, Двэйн не мог разогнуться. Меч, это сосредоточие мощной силы, разом ринулось на него, целясь ему прямо между лопаток. Но в этот миг в звездном небе возникло какое-то движение, будто все небесные светила начали медленно вращаться.

Маг отчетливо уловил в пространстве какую-то новую бестелесную силу, которая начала разворачиваться сама по себе. Но он не обернулся. Когда меч уже был на расстоянии двух шагов от него, он внезапно остановился.

А затем посмотрел назад.

Его движения были медленными, потому что силы его были не пределе. Двэйну приходилось осторожно и как можно более плавно совершать их, иначе, затрать он чуть больше усилий, и его тело тут же обмякнет, и он упадет.

Меч летел очень быстро, а Двэйн повернулся очень медленно.

Однако, в звездном небе, на этом огромном бескрайнем пространстве, усыпанном мерцающими точками, внезапно начали происходить изменения — оно начало деформироваться! И воин в доспехах почувствовал, что хотя его меч летел очень быстро, но он никогда не преодолеет это крошечное расстояние в два шага, отделяющее его от спины противника.

Когда Двэйн обернулся, острие ножа уже находилось на недосягаемом расстоянии от него…

В этот момент Двэйн лицом к лицу столкнулся с доспехами.

Маг не увернулся. Да он и не в силах был сделать столь быстрое движение. Однако, хотя он, увидев врага так близко, даже не шелохнулся, в душе его возникло очень странное и вместе с тем очень естественное чувство: как будто у него все под контролем. Он был отчего-то уверен, что меч противника не причинит ему никакого вреда.

Глядя на него, Двэйн лишь слегка повернул голову, а затем медленно вскинул руку и указательным пальцем легонько коснулся его острия.

Неистовое золотистое пламя тут же обожгло ему руку. Боль словно разбила состояние полудремы, и сознание мага вмиг обрело прежнюю ясность.

Да… Когда Байхэчоу рассказывал ему о сфере, Двэйн на тот момент понял очень немногое. Но теперь, когда его рука медленно поднялась вверх, а указательный палец осторожно коснулся острия меча противника, заполонявшая его сознание пелена под действием бушевавшего золотистого пламени, неожиданно спала!

Да, ты отважный воин, но что с того? Ты можешь использовать законы энергии? Да и пусть.

Ведь это моя территория!

А на моей территории всё сущее может меняться, только если я этого захочу!

Я скажу: Да будет свет! И мир больше не будет пребывать в темноте.

Я скажу: Остановись! И все в этом мире в тот же миг замрет!

На моей территории я — Бог!

Со странной, не поддающейся описанию улыбкой Двэйн посмотрел на свои пальцы и увидел, что ожог исчез, и кожа уже восстановила свою прежнюю структуру. Затем Двэйн небрежно сказал лишь одно слово:

— Застынь.

Он сказал это энергии, питавший всё живое вокруг.

На моей территории я могу зажечь воду, превратить пламя в лед, лед заставить течь водой, а воздух — застыть!

Все подчиняется мне! Я здесь хозяин!

Очень скоро яркое золотистое пламя начало дрожать, и пляшущие вокруг него огоньки постепенно застыли, становясь точно нарисованными на картине. На языках золотистого пламени вспыхнули тонкие лучики света, и оно тоже постепенно застыло, как будто из него вытянули все жизненные силы.

А затем золотистое пламя превратилось в лед!

Это было впечатляющее зрелище: танцующий огонь вдруг принял вид кристаллического льда! Он постепенно распространялся на все вокруг, и вскоре длинный меч тоже покрылся льдом, который норовил вот-вот поглотить руку воина в доспехах! Раздался треск, и странные неровные письмена на них неожиданно потухли и, застыв, окончательно обесцветились.

Воин издал обреченный вздох, а затем взревел от ярости. Но лед уже захватил его доспехи, и его голос внезапно оборвался.

Звезды в небе продолжали менять свои позиции, и их мерцание заставляло энергию, циркулирующую в пределах этого пространства, менять свои законы. Все это напоминало Двэйну шахматную доску, и когда он, как главный игрок, менял положение пешек на ней, законы пространства вслед за ними начинали претерпевать изменения.

Двэйн каждым пальцем поочередно коснулся лезвия меча…

\*Ж-ж-ж!\*

Этот затяжной прерывистый звук разнесся по всему храму, и по мечу пошла едва заметная трещина, которая постепенно ползла все выше и выше, пока наконец не достигла воина. Миг, и на его великолепных доспехах появилось множество изогнутых трещин.

Сперва затряслись только-только появившиеся шипы и два прекрасных крыла, которые вскоре с грохотом рассыпались по земле.

На поврежденных доспехах из многочисленных трещин наружу проникли золотистые лучи. Воин издал вопль бессилия и рассыпался на мелкие осколки, вмиг разлетевшиеся в разные стороны.

Когда доспехи раскололись на части, Двэйн сосредоточенно посмотрел вперед перед собой, надеясь увидеть того, кто скрывался за ними.

Однако, к его величайшему удивлению, под доспехами никого не оказалось! Лишь когда доспехи осыпались наземь, на их месте остался едва заметный дым, источавший бледно-голубое сияние, похожее на душу умершего человека.

Голубой дым лишь отдаленно напоминал фигуру человека. Когда доспехи рассыпались, существо, удивленно воскликнув, поспешно ринулось назад.

Но как только оно отлетело на небольшое расстояние, Двэйн слегка взмахнул рукой. В тот же миг воздушная сеть из невидимой энергии накрыла призрака и потянула его в сторону Двэйна, прямо в его раскрытую ладонь.

— Ты… Неужели ты умеешь использовать магию пут? — удивился призрак.

— Это не магия пут, — спокойно сказал Двэйн. — Я и сам толком не понимал, но, подняв взор и посмотрев на звездное небо, я тут же прозрел. Всё живое, находящееся под его сводом, подчиняется законам циркулирующей в этом пространстве энергии, которое весьма ограничено… А впрочем, тебе все равно не понять.

Действительно, это была вовсе не магия пут. Это было то, что Двэйн только что осознал.

Звездная магия!

Раньше Двэйн все никак не мог постичь настоящую звездную магию.

Все живое, находящееся под сводом звездного неба, или, точнее сказать, существующее во Вселенной, на самом деле ограничено в пределах, в которых циркулирует звездная энергия. Подобно как Земля вращается вокруг своей оси, луна вращается вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца…

И все эти законы действуют под звездным небом!

— Мне лишь нужно, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов, — сказал Двэйн, слегка сжав ладонь и сдавив синее пламя.

— Ты напрасно угрожаешь мне, Арагон! Ты можешь использовать здешнее пространство, но все же это священная земля Бога демонов! Я защитник нашего Бога. Даже если ты убьешь меня, мне лишь придется потратить немного времен, чтобы восстановиться и создать себе новое тело.

Затем призрак тихо добавил:

— Я разочарован, Арагон… Потому что я впитал в себя огромное количество энергии и создал мощное тело-доспехи. Но здесь я бессилен использовать пространство, а ты почему-то можешь…

Двэйн сосредоточился и, подумав немного, сказал:

— Ты бы очень хотел использовать энергию этого пространства, ведь так?

— Конечно! — бессильно вздохнул призрак. — Если бы могли прорвать эту сферу, то мы бы уже давно покинули эту тюрьму.

— Хорошо. Ответь мне на мои вопросы, и я скажу, почему я смог прорвать сферу, идет?

Голубое пламя молчало.

Двэйн не стал дожидаться его ответа и тут же спросил:

— Кто ты, в конце концов? Почему у этого Аосыцзилия есть настоящее тело, а у тебя только доспехи?

— Арагон? — в голосе призрака послышались нотки сомнения. — Неужели с тобой действительно что-то случилось, и ты даже эти простые вещи забыл?

— Просто ответь мне и все, — спокойно произнес маг.

Голубое пламя погрузилось в молчание. Лишь спустя длительное время он, наконец, ответил.

— Хорошо. Нас, стражей священного храма племени демонов, всего трое. В великую мифологическую эру племя демонов было сильнейшим. Мы правили миром! Более того, мы — высшие существа из всех живущих на земле. Величественные демоны выбрали трех самых сильных солдат из других племен, даровали им вечную жизнь, молодость и огромную силу. Чтобы отблагодарить демонов, эти три воина во имя души поклялись им в верности и навсегда остались в священном храме, став его стражами. Можно сказать, они были единственными существами, кого могущественные демоны приблизили к себе. Этим мы особенно гордимся, но в то же время за это мы заплатили собственной жизнью. Конечно, демоны постарались выбрать трех самых смелых, самых талантливых бойцов. Первый — это Аосыцзилия, святой воин из племени демонов. Второй — это я, я солдат из племени эльфов.

— Ты эльф? удивленно воскликнул Двэйн.

— Конечно! — гордо ответил призрак.

— Но тогда почему Аосыцзилия, этот здоровенный детина, получил тело, а ты — всего лишь доспехи?

— Во время войны, — мрачно ответил призрак, — мое тело было полностью уничтожено. Здесь я могу снова создать себе облик, так как я вечен. Однако.. даже с помощью столь мощных сил я не могу воссоздать то идеально-прекрасное тело, которое у меня некогда было. Мы, эльфы, существа очень гордые, как я могу свою драгоценную душу вот так просто поместить в грубую уродливую мышечную массу? Поэтому я решил, что мне не нужно тело, достаточно лишь сохранять примерные очертания.

Двэйн кивнул.

— А кто третий?

Говоря это, он то и дело оглядывался по сторонам.

— Насчет выбора третьего стража. Изначально это должен был быть силач из военной касты племени орков, но из-за того, что солдаты орков и гномов довольно нескладны на вид, и они могут этим своими видом осквернить священное место, поэтому величественные демоны вынуждены были выбрать кого-нибудь из людей… И именно этот выбор затем привел к катастрофическим последствиям…

— Продолжай, — невозмутимо сказал Двэйн.

— Люди ничтожны и по статусу своему гораздо ниже всех остальных племен, поэтому даже самый сильный, самый выдающийся из людей на самом деле не достоин того, чтобы носить гордое звание хранителя священного храма демонов. В конце концов, Бог демонов принял решение: третьим стражем будет, вопреки правилам, человеческий бог! Хотя положение людей очень низкое, но если место третьего хранителя займет их бог, то это вполне может восполнить этот их недостаток. Третьим стражем в итоге был выбран людской бог Арес.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 438.2. Кто ты? (часть 2)**

Арес?

Людской бог Арес?! Неужели он пренебрег своим божественным статусом и снизошел до того, что стал каким-то хранителем в храме у демонов?

Действительно, голос призрака был наполнен ненавистью.

— Но этот парень оказался предателем! Он нарушил свое божественное слово и продал великую нацию демонов!

Услышав это, Двэйн рассмеялся.

— Я помню, что демонов предавали не только люди, не так ли? Эльфы тоже предавали демонов. Кстати, раз ты эльф, то почему ты до сих пор продолжаешь подчиняться демонам?

— Я подчиняюсь демонам, — вздохнул призрак, — потому что моя верность им уже давно переросла верность моему племени. Тебе не понять.

Двэйн больше не стал глумиться над противником, так как услышал в его голосе покорную величественность, которую могут испытывать лишь высшие существа.

— Что находится на вершине Вавилонской башни? Там заключен бог демонов? Ты сказал, что он возродится — что ты хотел этим сказать? И еще… Как можно воскресить мою спутницу? Как нам выйти отсюда?

— Арагон, — голос призрака был ледяным. — Ты спрашиваешь слишком много! Ты действительно Арагон или просто притворяешься им? Хм… Сначала скажи мне, как прорвать эту сферу, а затем я отвечу на все твои вопросы.

— Значит, прорвав сферу, можно выбраться отсюда? — глаза Двэйна сверкнули.

— Конечно! Хотя Арес предал Бога демонов, но границы сферы по-прежнему надежно оберегают священный храм. Вот только Бог демонов никак не может покинуть ее пределы; необходимо, чтобы кто-то разрушил сферу, и только тогда мы сможем выбраться отсюда… Арагон, в прошлый раз разве ты не этим способом покинул это место?

— А Бог демонов? Неужели у него, у божества, недостаточно сил, чтобы самому разбить сферу? Неужели он сам не может выбраться отсюда?

— Я все больше и больше сомневаюсь, что ты Арагон, — с недоумением сказал призрак. — Сначала расскажи мне секрет пространства, и тогда я отвечу на твой вопрос.

Двэйн улыбнулся. И сильнее сжал голубое пламя в ладони.

— Прошу прощения, но я тебе ничего не скажу.

— Но ты, ты обещал! — поперхнувшись от злости, вскричал призрак.

— А, ну да. Я соврал. Неужели тому, кто владеет этим пространством, нельзя лгать? — с пренебрежением отозвался Двэйн и равнодушно пожал плечами.

Когда Двэйн с силой сжал ладонь в кулак, раздался хлопок, и голубой дым вмиг исчез.

Но как только он исчез, в ту же секунду раздался чей-то громкий звучный голос, который буквально кричал?

— Арагон! Ты просто подлая скотина! Когда я появлюсь вновь, я заставлю тебя страдать. Ты испытаешь унижение, которого еще никогда не испытывал. В следующий раз я непременно убью тебя!

Двэйн спокойно выслушал яростный рев противника, и на его лице появилась странная улыбка.

— Я запомнил. Вот только… я не Арагон, я Двэйн! — он насколько мог громко выкрикнул свое имя, и его голос эхом разнесся по храму.

В храме находилось бесчисленное множество совершенных изваяний. Увидев их, Двэйн растерялся, не зная, на какое из них смотреть. Изящный узорчатый рельеф под потолком, огромные колонны — все это говорило о том, что здесь некогда обитало племя с богатой культурой.

Однако у Двэйна не было настроения разглядывать все это подробно. Единственное место, где он невольно задержался — это центральная часть храма.

Согласно общепринятым нормам, в центре храма должна стоять статуя главного бога пантеона, то есть Бога демонов.

Однако в центре этого храма стоял трон, и он был пустой! На этом огромном троне, величиной несколько десятков метров в длину и ширину, вопреки ожиданиям, никто не сидел!

У Двэйна сложилось впечатление, что некогда здесь все же была скульптура, но потом, неизвестно когда, ее куда-то переместили.

Двэйн надеялся, что перед тем, как он поднимется на башню, ему удастся увидеть хотя бы примерный облик главного Бога демонов.

Разглядывая трон, Двэйн внезапно услышал у себя за спиной тяжелые приближающиеся шаги.

Скарлет Вотерс с трудом доковылял до места, где стоял Двэйн. Он посмотрел в ту сторону, куда был обращен взор мага, и, увидев пустой трон, медленно произнес:

— Похоже, нам следует подняться наверх… Посмотрим, что внутри этой таинственной башни.

Двэйн кивнул.

— Двэйн, — голос шамана звучал очень серьезно, — я надеюсь, что после того, как мы выберемся отсюда, ты расскажешь мне все, что здесь произошло.

Затем он вытянул руку и слегка поддержал юношу, который едва стоял на ногах.

Поддерживая друг друга, эти два враждующих между собой мага бок о бок вышли из храма.

Когда они миновали колонны, украшавшие выход, впереди показалась дорога из ступеней, уходившая куда-то вдаль.

Лестница была настолько длинная, что в ней навскидку было даже больше чем тысяча ступеней. Вдали чернел вытянутый силуэт — это была башня!

Когда Двэйн и Скарлет Вотерс сделали шаг и очутились на первой ступени лестницы, произошло нечто очень странное.

Над вершиной черной башни внезапно вспыхнула темная молния, резко метнувшаяся сверху вниз.

Не успели они опомниться, как молния сверкнула прямо перед ними, ударив в одну из ступеней невдалеке от них. Затем, со стороны башни послышался какой-то звук, который медленно распространялся в округе. Казалось, в нем не таилось никакой опасности, даже как будто не было ничего исключительно важного; звук был ровный и спокойный, с нотками неведомой грусти.

— Арагон, поднимайся один!

Скарлет Вотерс гневно посмотрел перед собой, но, вспомнив о молнии, только что едва не задевшей их, он промолчал и, мельком взглянув на Двэйна, отошел от лестницы.

Двэйн глубоко вздохнул и медленно побрел в сторону башни, шаг за шагом поднимаясь все выше и выше.

Ему казалось, что этот подъем будет длиться вечно.

И маг стал считать. От одного до десяти. От десяти до ста. От ста до тысячи…

Продвигаясь все время вперед, Двэйн изо всех сил пытался ускориться, но с каждым шагом он все отчетливее ощущал, что в воздухе вокруг башни витала какая-то могущественная сила сопротивления! Он словно шел через ураган, преодолевая его бешенные вихри. Иногда магу казалось, что окружающая его энергия в сто или даже тысячу раз мощнее его.

По идее, Двэйн находился в пределах звездной сферы, но ему все труднее становилось идти вперед, что означало, что в башне заключена какая-то другая, очень могущественная сила, которая сопротивляется силе Двэйна.

Звезды вращались, и каждый раз делая шаг, Двэйн чувствовал, как его сила стремительно утекает из него, и когда-то должен будет наступить предел. Уже несколько раз магу хотелось просто лечь на ступени и умереть, не приходя в сознание.

Когда он наконец поднялся на тысячу девятьсот девяносто девятую ступень, он вдруг с ужасом обнаружил себя стоящим в центре черного пламени!

В голове у Двэйна мгновенно возникла идея. Свет звезд уже полностью накрыл его, и хотя черное пламя зажимало его со всех сторон, но тем не менее ему все еще удавалось устоять на ногах.

Несомненно, маг отчетливо почувствовал, хотя пока не мог до конца понять, одну очень важную истину: он теперь находился на чужой территории! Когда одна сфера вторгается в другую, происходит мощное столкновение, и потому было понятно, отчего Двэйну так тяжело двигаться.

Наконец, со стороны темной башни раздался негромкий голос:

— Ты существенно ослабел, Арагон… Я разочарован.

Вслед за этим голосом энергия, сдавливавшая Двэйна, подобно отливу на море вмиг отступила от него. Ему сразу стало легче.

Но опустив голову, маг увидел, что его руки и ноги были окровавлены!

Кожа пальцев его рук полностью сошла, обнажив заостренную белоснежную кость. Вся рука от ладони до плеча была густо исцарапана.

Двэйн снова пошел вперед, и с каждым его шагом тело его все быстрее разваливалось!

«Похоже… так больше не может продолжаться…»

Двэйн в сердцах глубоко вздохнул. Перед ним выросла черная башня, вход в нее был прямо перед ним. Он с трудом сделал еще несколько шагов и ступил на площадку перед башней. В глазах его потемнело… Его накрыло приятное ощущение, словно он погрузился в теплую воду. Двэйн почувствовал необычайное спокойствие.

Перед глазами его неожиданно вспыхнул свет, который начал медленно распространяться вокруг, так что маг теперь мог отчетливо разглядеть все вокруг.

Он стоял на промерзлой каменной плите и смотрел вверх. Над головой его простиралась бескрайняя черная пустота… Несколько похожая на затуманенное ночное небо, так что ни одной звезды не было видно. Повсюду, или по крайней мере на видимом расстоянии, царила мгла, но Двэйн увидел, что кончики его пальцев уже покрылись новой кожей, и его тело, только что чуть не разрушившееся, теперь полностью восстановилось.

Двэйн попытался сесть, но, случайно повернувшись, увидел…

«Джоанна?»

Слева от себя он увидел Джоанну, умиротворенно лежащую на каменном полу. Глаза ее были закрыты, раны на груди уже давно затянулись, длинные ресницы чуть покрылись инеем… Она лежала так спокойно, что Двэйн подумал, что она наверняка уже не дышит…

Маг вздрогнул и, протянув руку, попробовал дотронуться до нее.

Но в тот же миг откуда-то из темноты раздался голос:

— Если ты хочешь, чтобы она выжила, лучше не прикасайся к ней.

Двэйн принялся вертеть головой в поисках того, кто мог с ним говорить. Когда он посмотрел на небо, то увидел на самой его вершине, в черной пустоте, неожиданно вспыхнул луч света.

Затем вслед за ним в поле его зрения появился огромный светящийся кристалл!

Этот кристалл скорее напоминал кусок льда, неторопливо парящий в пустоте. Двэйн присмотрелся и наконец увидел внутри него нечеткий силуэт.

Похоже, этот некто был заключен в этот светящийся кристалл!

— Арагон, — едва слышно произнесло существо, — я здесь уже десять тысяч лет, и ты единственный, кто смог добраться сюда… Кроме того, ты приходишь сюда уже во второй раз. Очень жаль… Жаль. Я ждал десять тысяч лет, а пришел снова ты… Однако ты не тот, кого я желал бы здесь видеть…

Двэйн вздрогнул и, задрав голову, принялся всматриваться в пустоту.

— Ты и есть тот самый Бог демонов?

Существо не ответило. Воцарилось затяжное молчание.

Прошло довольно долго, прежде чем Двэйн услышал громкий смех.

Он звучал холодно и даже несколько печально, но больше в нем было, конечно, издевки.

— Ха, Бог демонов? Арагон, что стало с твоей душой? Похоже, жизнь тебя изрядно потрепала, раз ты задаешь такие вопросы. Ха-ха… если эти идиоты Аосыцзилия и эльф тоже так думают, то это вовсе не удивительно. И ты спрашиваешь, кто я? Ха-ха…

В этот момент Двэйн не на шутку испугался. И он несколько неуверенно спросил:

— Неужели… неужели ты не Бог демонов? Ты разве не тот Бог, что навечно заключен здесь?

Существо в кристалле усмехнулось:

— Конечно, нет!

— Тогда, — вздохнул Двэйн, — кто же ты такой?

Существо не ответило. Двэйн вдруг внезапно почувствовал, что этот кристалл источал какую-то неуловимую, но очень мощную энергию, которая постепенно накрывала его. Как будто кто-то пристально наблюдал за ним…

Наконец, существо заговорило вновь.

— Я понял… Ты вовсе не Арагон… Точнее, ты не настоящий Арагон.

— Конечно, нет, — покачал головой Двэйн. — Но кто ты?

— Я?

Послышался легкий вздох. Казалось, все страдания бесконечных десяти тысяч лет отразились в этом вздохе.

— Я? Мое имя Арес!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 439.1. Печаль тысячелетий (часть 1)**

Арес?

Арес?

Людской бог? Тот, кто в мифологическую эпоху с помощью копья Лонцзинуса победил бога демонов? Тот, кого люди почитают за самого сильного бога из всех? Арес?

Но ведь Вавилонская башня находится в священных владениях племени демонов. Почему людской бог заключен именно здесь? Разве здесь не должен вместо него находиться побежденный Бог демонов?

Двэйн был ошеломлен.

Арес был заключен в кристалл, но когда он слегка вздохнул, в его голосе явственно слышалась глубокая печаль, которую невозможно скрыть. Почему то этот его вздох тяжело подействовал на Двэйна.

Невыразимая печаль внезапно сковала его сердце…

Двэйн вдруг почувствовал на себе изучающий взгляд бога.

— Да, ты действительно не Арагон, — снова раздался спокойный голос Ареса. — Однако, что с того? Кто ты, честно говоря, не имеет большого значения, ведь я ждал вовсе не тебя.

Услышав это, Двэйн невольно спросил:

— А кого ты ждал?

— Ее! Я ждал ее!

В голосе Ареса, подобно внезапно вспыхнувшему пламени, прозвучала неистовая ярость!

— Это она! Я здесь вместо Бога демонов томлюсь в вечном заключении, вместо него страдаю от десятитысячелетнего одиночества! А все потому, что он обещал мне, что наступит день, когда я смогу навечно запереть ее здесь!

Услышав это, Двэйн пришел в чрезвычайное волнение. Происходящее становилось все запутаннее.

Арес… вместо Бога демонов заключен здесь? Звучит так, словно людской бог войны в какой-то момент проиграл Богу демонов.

Эх, история, история! Что с тобой происходит?

— Арес… Но почему же ты здесь? А где же Бог демонов? Неужели он как-то сумел выбраться отсюда?

Арес промолчал, но потом неожиданно рассмеялся. Его звучный голос отозвался где-то в глубине сознания Двэйна.

— Люди… — вдруг услышал он. — Раз ты не Арагон, то что же ты здесь делаешь? К тому же… Как так получилось, что у тебя точно такая же звездная сфера, как у него?

Двэйн покачал головой.

— Положение дел становится все более запутанным… Я не настоящий Арагон, но ты можешь рассматривать меня в качестве его замены… Думается, в этом разницы особой нет.

Затем маг слегка размял тело. Прежде из-за того, что ему приходилось постоянно поддерживать звездную сферу, энергию, которую он полностью выдержать не в состоянии в принципе, его тело дошло до состояния почти полного разрушения. Только сейчас оно наконец всецело восстановилось.

— И все же, несмотря ни на что, Арес, благодарю тебя за то, что спас меня. Иначе бы я просто-напросто превратился бы в пыль.

Двэйн говорил очень серьезно. Он перевел взгляд на Джоанну.

— И спасибо тебе, что спас ее.

В голосе Ареса послышалась насмешка:

— Не нужно благодарности. Даже если бы я не спас тебя, ты бы все равно не умер. Вот только, если бы ты в самом деле оказался на грани гибели здесь, в этом месте, то ты бы навсегда остался здесь и уже никогда бы не смог выбраться наружу. Ты бы в облике духа скитался здесь, а затем, спустя некоторое время, создал бы себе новое тело.

— То есть… ты имеешь ввиду, что… — Двэйн на мгновение задумался, — …что смерть в пределах этого пространства приводит к тому, что твой дух навсегда остается здесь?

— Да, именно так. Так как здесь… здесь действует печать вечности, некогда оставленная Богиней. Бог демонов обладает очень мощной силой. Даже если отыскать его слабое место и ударить в него, то он божественен, а потому бессмертен. Поэтому его можно только сдержать, но не убить. В этом месте Богиня как раз и создала такое, сдерживающее пространство, а затем перенесла сюда святилище демонов. Теперь это священная земля, и тот, кто заключен здесь, уже никогда не выберется наружу. Те два стража, что обитают снаружи башни, они тоже навсегда прикованы к этому месту и обречены на вечное одиночество. Я, как видишь, тоже здесь…

— И все же я не понимаю, — задумчиво покачал головой Двэйн, уставившись на кристалл. — Ты людской бог, ты тоже божественен! Здесь священная земля, но у тебя еще остались высшие святые силы, почему же ты не можешь выбраться отсюда? Неужели силы Богини превосходят твои? А я ведь слышал, что ты самый сильный людской бог из всего пантеона.

Хохот Ареса разнесся по башне. Прошло довольно долго, прежде чем его голос постепенно стих.

— Вот что я тебе скажу, человек. Много ли ты знаешь о мифологической эре? — неожиданно серьезно спросил бог.

— Не много, но и не так уж мало.

Не дожидаясь его ответа, Двэйн рассказал ему все, что знал, то есть ту историю, которую он слышал от Лосюэ, а в конце вкратце изложил ему поэму о бесе и молодой девушке, широко распространенную на материке.

— Безобразник бес влюбился в прекрасную девушку, которая ради спасения людей решила пожертвовать собой и вышла за него замуж. При этом ей пришлось навсегда попрощаться со своим любимым. Затем, красавица обманула беса, воспользовавшись его доверием, выпытала у него его слабое место, а затем связалась со своими соплеменниками, которые и победили беса…

Закончив свой рассказ, Двэйн услышал над собой тихий голос Ареса.

— …говоришь, эта поэма сейчас очень популярна в народе?

Подумав немного, он резко продолжил.

— Оказывается… он позволила, чтобы эта история стала известна всем… А я думал, что начисто уничтожил все ее следы…

Затем, он громко усмехнулся.

— Хорошо! Очень хорошо! Действительно очень хорошо! Вопреки моим ожиданиям, она все-таки оставила эту историю бытовать на земле. Ха-ха-ха! Я должен был и раньше догадаться об этом.

Двэйн почувствовал на себе его пронизывающий взгляд.

— Вот что я тебе скажу, человек! — сказал Арес. — Как тебе эта история? Очень впечатляет, не так ли?

— Нет, — помолчав, с сочувствием ответил маг. — Я нахожу ее очень грустной.

— Грустной? Ты ведь представитель рода человеческого! Эта история о том, как люди победили Бога демонов, в чем же здесь грусть? Да ты должен прыгать от радости и лопаться от гордости!

— Да, возможно, я должен радоваться. Возможно. Возможно, я должен гордиться этим. И все же мне немного грустно.

Помолчав, он добавил:

— Мне грустно за Бога Демонов.

— Почему? — тихо спросил Арес.

Двэйн вздохнул и искренне сказал:

— Когда человек… или нет, когда Бог демонов согласился рассказать красавице свой секрет, открыть ей свое единственное слабое место, он поступал так вовсе не потому, что был глуп… Нет! Ведь ни одно существо на земле не будет вот так запросто раскрывать другим свои секреты! Он рассказал ей, потому что очень ее любил! Любил, понимаешь? Потому что он действительно крепко полюбил ее, эту девушку из людского племени! Даже если этот бес из поэмы творил зло, но он безоговорочно доверял своей супруге, а потому сказал ей свой самый важный секрет! Столь слепая вера могла появиться только вследствие большой любви! Очень жаль… — голос мага зазвучал несколько тише, — очень жаль, что та, которую он любил, предала его. Я даже могу представить, что он чувствовал, когда увидел, как она вместе с его врагом покидает его дом, когда понял, что это она рассказала ему его секрет, а затем помогла лишить сил и глубоко ранила его. Я представляю, как ему было больно, и каким бессмысленным в тот момент показался ему в мир.

Двэйн покачал головой и почти шепотом продолжил:

— У меня тоже есть любимая… И я представить себя не могу, что вдруг наступит день, когда она предаст меня, когда вонзит в мою грудь меч. Если такое произойдет, я впаду в отчаяние! Даже, наверное, у меня больше не будет желания жить на этой земле… Или нет. Я буду жить, мне придется забыть о ней, забыть обо всем, что произошло, потому что я не смогу смириться с такой болью.

Под сводами Вавилонской башни воцарилось молчание.

Двэйн поднял взор. Плавающий в сфере Арес тоже молчал.

Прошло довольно долго прежде, чем его тихий голос вновь зазвучал в мага над головой.

— Похоже, ты понял, — вздохнул бог. — Никто в мире не понимает… Однако, ты все же понял.

— Да, — кивнул Двэйн и серьезно сказал. — Может быть, я и не жил в ту эпоху, когда люди были порабощены демонами. Хоть я и человек, но никогда не испытывал этого на себе. Когда я узнал о том, что люди победили Бога демонов, я должен был испытать радость, но почему-то я вдруг представил чувства побежденного… И теперь, каждый раз вспоминая эту историю, я невольно сочувствую ему.

— За десять тысяч лет… я слышал такие рассуждения дважды, причем оба раза здесь, в месте моего заключения. Первым, кто подумал об этом, был Арагон, а вторым — ты.

Арес вздохнул, однако на этот раз его голос звучал намного мягче, не так равнодушно и отстраненно, как раньше.

— Тогда скажи мне, Арес, почему ты, победитель, бог людей, и вдруг заключен здесь?

— Потому что… та версия истории о бесе и красавице, которую ты мне рассказал, на самом деле далеко не полная. В поэме рассказывается только одна часть событий, но ведь после произошло еще несколько, о которых она почему-то умалчивает.

— А что еще произошло?

— Многое, — Арес говорил почти шепотом, грустно и обреченно. — Потому что не только бес влюбился в красавицу, но и красавица тоже влюбилась в беса.

Что? Красавица влюбилась в беса?

Людская Богиня Света влюбилась в Бога демонов?

Услышав это, Двэйн чуть не упал в обморок!

Затем под сводами башни снова раздался голос Ареса. Он начал рассказывать историю, покрытую тысячелетним слоем пыли… Но он помнил все до мельчайших подробностей, как будто это произошло только вчера.

— Каждая деталь до сих пор отчетливо возникает в моем сознании. В моем сердце. Каждая деталь…

«Она — та, кого я любил. Когда она приняла решение пожертвовать собой и выйти замуж за Бога демонов, для меня это стало большим испытанием».

Даже сейчас мне трудно не думать об этой боли, не чувствовать ее…

«И, наверное, я никогда уже не смогу полностью избавиться от нее!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 439.2. Печаль тысячелетий (часть 2)**

В тот день, когда ее задумка увенчалась успехом, я взял копье Лонцзинуса, благословленное богами, и, пройдя сквозь священный храм демонов, пришел прямо в Вавилонскую башню.

Я услышал безумный вой Бога демонов — он выл от боли. Не знаю почему, но в тот момент я как будто и сам почувствовал эту его боль. Ведь я уже знал, что такое потерять любимую.

Я помню, когда я с богом эльфов и богом орков ворвались в башню и мы увидели его… Я некогда уже сталкивался с ним лицом к лицу, и всегда я отчетливо ощущал, что стою перед могущественнейшем воином, когда-либо обитавшем на этой земле. Однако, в тот момент моим глазам предстала совершенно иная картина — я еще никогда в жизни не видел его таким слабым и беспомощным.

Тогда я понял, что он был слаб вовсе не потому, что Богиня отрезала ему рог. Эта слабость исходила из его разбитого сердца.

Я никогда не забуду тот взгляд, которым он посмотрел на меня!

Когда мы окружили его, он не мог сопротивляться, но мне показалось, что он даже не заметил нас. Он смотрел на нее.

Затем он голосом, повергшим нас в смятение, прокричал:

— Почему! Почему! Почему!

Битва того дня оказалась воистину кровавой!

Как мы все жестоко ошибались!

Мы изначально думали, что отыскав слабое место Бога демонов и создав мощное оружие, каким было копье Лонцзинуса, соединившее в себе частицы наших сил, мы наконец сможем уничтожить его.

Но мы жестоко ошиблись!

Лишившись своего рога, Бог демонов потерял около половины своей силы.

Но даже и так он был по-прежнему очень силен, и мы, как оказалось впоследствии, даже в этом его состоянии не смогли победить его!

Потому что он — Бог демонов! Он самый могущественный бог во Вселенной! Его силы даже в ослабленном состоянии значительно превышают наши! Даже если мы объединимся!

Безжалостность войны ввергла нас в отчаяние… Если даже таким способом нельзя победить его, то это означало, что мы навечно останемся рабами! Но переломный момент произошел в конце.

Я очень ясно помню, что он уже почти полностью одолел нас всех, как вдруг она, еще не вступавшая в бой, наконец начала действовать.

Я до сих пор помню то ощущение, когда очутился с ней лицом к лицу. Должно быть, в ее глазах мы все выглядели ничтожными слабаками.

Даже громовой молот бога орков не одолел его. И могучий бог орков тоже оказался не в состоянии причинить ему хоть сколько-нибудь существенный вред. Даже магия бога эльфов лишь слегка позабавила его.

Но когда она вступила в бой, он оказался не в силах отразить удар ее кинжала.

Нет, не не в силах.

А он даже не пытался отразить его!

На самом деле, этот кинжал изначально не мог причинить ему никакого вреда, но когда он вошел в тело бога демонов, то я увидел в его глазах безнадежное отчаяние! И насколько глубокое это было отчаяние!

Он не отстранился. Он не был ранен. И в то же время был…

Он ничего не сказал. Он даже не шелохнулся, но я все прочитал в его глазах…

Он решил отступить!

Когда я взял копье Лонцзинуса и кинул в него, он даже не взглянул на меня. Он стоял на прежнем месте, точно превратился в недвижимую статую!

Копье вошло в его тело и пронзило насквозь. Когда все боги встали рядом друг с другом и, объединив усилия, направили удар на него…

Он по-прежнему стоял недвижимо! Он не отстранился!

Он как будто по-прежнему не замечал нас!

Его лицо, его глаза — все существо его было обращено к ней! Только к ней одной!

Затем я услышал его тихий шепот:

— Это и есть то, чего ты хочешь?

Когда он сказал это, на его лице появилась горькая улыбка.

А потом… Он, это существо, некогда подчинившее нас и заставлявшее нас трепетать от каждого его шага, медленно упал наземь.

Именно в тот самый миг я кое-что понял.

Это не я победил его. И не мы, все боги вместе, победили его.

И тем более не копье Лонцзинуса победило его.

Это она. Только она могла победить его!

Да… Он упал.

Он, наконец, был повержен.

Этот могущественный бог, возвышавшийся над всеми, вгоняющий в страх все живее, теперь повержен.

Но в тот момент мне было не до радости! В тот момент я забыл о ней.

Потому что, к своему несчастью, я вдруг увидел ее взгляд.

В ее глазах не было ни тени радости, гордости за свою победу.

Ее глаза в тот миг были пусты.

Тогда я внезапно осознал:

«Я потерял ее вовсе не на какой-то промежуток времени, как было оговорено между нами. Хотя она принесла себя в жертву Богу демонов, это была лишь временная мера… Но я вдруг отчетливо понял, что я потерял ее не на короткое время… я потерял ее навсегда! Произошедшее потом подтвердило мои опасения».

Пока Арес говорил, его лицо оставалось сосредоточенным. Чувствуя, что сейчас бог изливает свою печаль, Двэйн не осмелился прервать его.

Внезапно Арес замолчал. В зале воцарилась тишина.

Двэйн ждал. Наконец, не выдержав, он спросил:

— А что было потом? Чем вся эта история закончилась?

Голос Двэйна заставил Ареса оторваться от своих мыслей.

— Если бы только этим все закончилось, — сказал он с горькой усмешкой на губах, — то меня бы сейчас здесь не было…

Во время битвы я постоянно находился подле нее, но я все больше и больше ощущал, что мы больше не так близки, как раньше, и это расстояние между нами с каждым днем все увеличивается. Даже когда она улыбалась мне. Даже когда она смотрела на меня. Я чувствовал, что между нами возникла непреодолимая пропасть.

Почти через сто лет вспыхнула вторая мифологическая война… Между нами и нашими давними союзниками — племенем орков, гномов, эльфов, — началась затяжная война.

Тогда я по-прежнему все время находился подле нее.

Я сражался ради нее, проливал кровь ради ее, копье Лонцзинуса обагрилось кровью моих союзников.

Честно говоря, я вовсе не хотел так поступать.

Мы боги. Теперь я уверен, что такое положение не дает тебе никаких преимуществ.

В ее глазах я увидел все!

Я даже ощутил, что в те годы, когда она смотрела на священный храм, на Вавилонскую башню, она уже испытывала к этому месту большое почтение, которое мне тогда было непонятно.

Да, именно. Это было почтение.

А затем… Когда мы победили Бога демонов, она словно захотела вновь повторить все сначала. Заполучить наивысший статус и контроль над всем сущим.

Возможно, ей вовсе не хотелось быть одной из многих других божеств.

Она надеялась стать великой богиней… И даже единственной!

Я по-прежнему был готов сражаться за нее. Потому что я знал, что не смогу отказать ей, чтобы она не попросила. Когда она хотела, чтобы я шел убивать, я шел убивать. Когда она хотела, чтобы я проливал кровь, я ее проливал. В итоге боги, совместными усилиями отлившие копье Лонцзинуса, испытали на себе всю мощь этого оружия.

По итогам этой войны я вновь стал победителем.

Когда война закончилась, я был уверен, что всему этому также придет конец. Мне больше не нужно будет сталкиваться со своим прошлым. Я думал, что мы просто будем вместе. Наконец будем вместе.

Я не жаждал почитания людей. Я лишь надеялся, что теперь мы с ней всегда будем вместе.

Будучи божеством, я обладаю вечной жизнью. И для меня в этой вечной жизни единственной радостью было быть вместе с ней, смотреть на нее, слушать звук ее голоса, видеть ее взгляд…

Но… я не учел того, что она уже не та, что прежде. Она изменилась!

Более того, она стала другой еще раньше, чем я предполагал.

В тот день она привела меня сюда.

Поверженный мной Бог демонов все это время находился в заточении. После окончания второй мифологической войны она мне сказала, что хоть мы и победили всех остальных богов и заставили их поклясться, что отныне они будут держаться подальше от материка, в мире по-прежнему небезопасно. И будет так до тех пор, пока жив Бог демонов.

Чтобы предотвратить попытку побежденных тайно выпустить Бога демонов на свободу, мы должны были заключить его в такое место, где его никто бы не нашел. После долгих раздумий, мы выбрали место на северо-западе материка, на далекой снежной вершине. Здесь она с помощью своих святых сил создала особое пространство, священную землю, а затем привела меня туда и помогла переместиться сюда.

— И? И что потом? — в нетерпении воскликнул Двэйн.

— А потом, — Арес слегка улыбнулся, но эта его улыбка больше напоминала насмешку. — Она сказала мне, что нужно усилить защитное поле. Чтобы замуровать здесь могущественного Бога демонов, требовалось потратить огромное количество святой энергии. Я не хотел, чтобы она тратила свои, поэтому я сам предложил ей сделать это вместо нее. Я потратил немало сил, чтобы усилить защитное поле этого места. И Вавилонская башня стала некой особой сферой внутри священной земли.

Соответственно, потратив столько энергии, я чувствовал себя крайне утомленным.

Перед тем, как начать творить эту сферу, я попросил ее подержать копье Лонцзинуса. Но когда я, закончив работу, повернулся к ней, то не увидел на ее лице той улыбки, которую ожидал увидеть.

Нет…

Я увидел холодное острие копья.

Думается… в тот момент я понял очень многое. Я внезапно прозрел!

Я вдруг вспомнил, что когда я победил Бога демонов, когда она направила на него свой кинжал, выражение его лица было точно таким же.

Более того, я понял, что и мое выражение лица тогда было точно таким же.

У меня даже возникло странное чувство, будто… будто я и не сомневался, что она так поступит. Я и сам не знаю, почему у меня появилось такое ощущение.

Я вдруг вспомнил ту фразу, что Бог демонов сказал перед тем, как упал.

«Это и есть то, чего ты хочешь?»

Когда копье Лонцзинуса пронзило мое тело, я не стал сопротивляться. Я не вступил в борьбу с ней.

Я лишь посмотрел на нее и таким же тихим и слабым голосом спросил:

— Это и есть то, чего ты хочешь?

Когда Двэйн услышал эту последнюю фразу, печаль легла на его сердце. Ему стало безмерно жаль Ареса.

Оказывается, боги тоже могут испытывать столь глубокую тоску!

— И что она сказала тебе?

— Она лишь дважды сказала «Прости».

— Она также сказала, — с легкой усмешкой продолжал Арес, — что еще раньше чувствовала, что больше не может быть рядом со мной. Что когда я был рядом, она постоянно испытывала стыд и вспоминала его. Именно поэтому она совершила то, что совершила. Она сказала: «Прости, я хочу, чтобы с этих пор в мире существовал только один бог. Это я».

Сказав это, Арес медленно произнес:

-Думаю, это и есть именно то, чего она хотела.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 440.1. Захват божественной природы (часть 1)**

Слова Ареса заставили Двэйна сильно задуматься.

Значит, вот какая история произошла на самом деле!Все те слухи о божестве и о его неземном превосходстве, оказывается, несут в себе безмолвную тайну, нераскрытую людям…

Тот герой, некогда спасший все человечество, с помощью копья Лонцизынус нанес поражение великому Богу Демонов. В эту минуту перед Двэйном стоял самый сильный и могущественный бог войны — Арес.

С наполненной скорби и безнадежности речью, живой – вот какой бог находился рядом с Двэйном! Бог в облике человека?

Оказывается, вот в чем дело!

Вот оно значит что!

В человеческом мире сейчас известно только о Богине Света. Богиня Света стала единственным почитаемым божеством среди людей и единственной повелительницей во всем мире. А парень Арес остался здесь и был запечатан на целую вечность!

Подумав немного, Двэйн помотал головой:

— Я все-таки не понимаю, она предала тебя и заключила в этой тюрьме… Но как же тогда Бог Демонов? Почему я не обнаружил Бога Демонов здесь? Куда он отправился? –после этих слов вдруг показалось, что печаль, жившая так много лет в сердце Ареса, стала понемногу утихать. Тон его речи поменялся, перестал быть слишком грустным. Этот парень не ответил прямо на заданные Двэйном вопросы. Он сначала спросил встречный вопрос у Двэйна:

— Кого люди считают богами? Как ты считаешь?

Двэйн молча смотрел на силуэт в хрустале, находившийся на макушке. Он серьезно задумался над вопросом и спустя некоторое время ответил:

— Тех, кто обладает сверхъестественной силой. Создает мир и людей. Мм… На мой взгляд, сила богов заключается в собственной сфере, где можно следовать своим мыслям и идеям, контролировать процессы. Потом что-то сотворить или стереть с лица Земли, изменить или оставить на всю вечность…

— Нет-нет-нет, я тебя совсем не об этом спросил. – Арес стал медленно разъяснять:

— Я спросил тебя, кто такие боги? Этот вопрос можно переформулировать по-другому:откуда взялись боги?

Откуда взялись боги? – этот вопрос существует во многих священных книгах, но ответить на него однозначно, до сих пор не удавалось.

В соответствии с основным богословским учением большинство признает, что Бог – это творец и основоположник мира, создатель неба, рек, гор, лесов, людей – всего сущего. На этот свет все было произведено Богом. Только вот откуда пришел сам “мироздатель”?

На этот вопрос еще не было ответа. Потому что Бог существовал все время.

Если ты спросишь какого-нибудь другого человека в этом мире, ответ будет таким же.

Но это не касалось Двэйна. Его память сохранилась с прежних времен. Еще в прошлые века он придерживался атеистских взглядов и был заядлым материалистом. Поэтому он сразу же возразил:

— Я считаю…Что все боги с самого начала не участвовали в создании этого мира. Арес, то, что я сейчас скажу, может показаться неуважением по отношению к тебе, но я действительно считаю, что хоть вы и обладаете могущественной силой, этого совсем недостаточно для создания такого большого мира! Поэтому я думаю, что, вы, Боги, когда-то тоже были обычными людьми, но в какой-то миг вам посчастливилось обрести великую силу, и после этого вы стали сверхлюдьми!

Арес засмеялся, его лицо выражало большое удовольствие:

— Как бы там не говорили остальные люди, но твой ответ верный! В прошлый раз Арагон точно также ответил на этот вопрос! По правде говоря… само название Бог в действительности было придумано простыми божествами и только!

И потом он стал медленно рассказывать:

— Давным-давно, во времена, когда этот мир был еще совсем молодым, но в нем уже существовали природа и живые существа, были разного рода сущности, люди, демоны и эльфы, гномы и орки, и еще другие, о которых всем вам до сих пор неизвестно. А еще я, она, Бог Демонов, Звериный Бог, Бог Эльфов, был также Бог Гномов и другие Боги. С самого начала мы были простыми божествами, обыкновенными людьми, простыми демонами, гномами и эльфами. Но впоследствии некоторым из нас выпал счастливый шанс: среди массы обычных существ появились некоторые индивидуумы, сильные личности, которым удалось развиться, постичь энергию высшей истины и закон мироздания.

Выслушав до этого места, Двэйну вдруг сразу же вспомнилась история о “Рыбке в речной воде”, рассказанная Байхэчоу.

Он сразу же представил самого Байхэчоу. Разве когда-то этот паренек не был обычным существом? С самого начала он всего-навсего был простой рыбой, но постепенно превратился в крепкую и сильную рыбу, которая, плавая под водой, обнаружила Закон течения реки. Вот тогда-то он и достиг святого уровня. В скором времени он становился все сильнее и сильнее, и в конечном итоге у него появились силы, чтобы выйти на берег…

Это был настоящий триумф!

Встать на путь уровня Бога!

Этот Арес точно такой же, как и все те божества, существовавшие в глубокой древности, они все примерно одинаково перевоплотились в богов!

— С самого начала мы познали тайну Законов и считали, что тем самым достигли великого предела и что это – конечный пункт. Но впоследствии появились могущественные индивиды, которые совершили новый прорыв, используя Законы по-своему. Так постепенно Законы стали меняться и начали создаваться новые правила… Сила увеличивалась, вплоть до того, что достигла самых высоких границ. После этого наша жизнь стала намного длиннее, чем жизнь обычных существ.

Поэтому в глазах простых людей мы стали выглядеть особенными, и они начали боготворить нас. Для них наша сила была необъяснимой. Мы являлись обладателями бессмертия и могли изменять судьбы других людей. Простому человеку даже было сложно представить масштабы этой силы …

Для них мы стали устрашающими идолами, которым нужно было обязательно выказывать свое почтение.

К тому же шли годы и месяцы, рождались новые люди, умирали старые, одно поколение сменялось другим, а мы существовали всегда. Таким образом, простые люди стали бояться и уважать нас еще больше.

У простых людей сложилось ошибочное мнение о нас, будто мы всегда были неизменными.

Мы обладаем могущественной силой, но это вовсе не означает то, что именно мы создали этот мир. Мы всего лишь перевоплотились из простых существ. У нас также есть свои мысли и чувства. Каждый представитель расы сильно привязан к своей родине и по-прежнему невольно возвращается в свои места, чтобы присматривать за своим родом.

Поэтому среди представителей разных рас божества постепенно стали восприниматься, как ангелы-защитники… И после долгих лет это стало неизменным устоем и традицией.

Можно подумать, мы с самого рождения были такими. От рождения сразу оказались на самой вершине и впереди всех. Боги точно также обладают своими пороками, среди них есть и порядочные, есть и те, кто попусту раздувает свою славу и т.д.

— Я понял. Вы всего-навсего и есть люди. Только намного могущественнее и сильнее простых людей, — Двэйн побледнел. – Тогда получается, что по твоим словам все боги сильнее святого уровня. Ведь так? Все божества всего-навсего обладают собственными сферами и только!

— Нет.

Вопреки всем ожиданиям Арес опровергнул версию Двэйна:

— В этот раз ты ответил неправильно! Ты думаешь, что, обладая рангом сферы, можно сразу же стать Богом? Я отвечу тебе. Этого недостаточно, даже менее, чем недостаточно!

Двэйн нахмурился и потом стал спокойно слушать, как Арес продолжал рассказывать.

— Так как ты и сказал, мы всего лишь люди, которые превзошли предел сил обычных людей и только. Однако, даже если человек очень сильный, его способности все равно ограничены. Даже когда тебе удалось достигнуть ранга сферы, ты только и сможешь создавать собственную сферу, контролировать в ней процессы и все. Вопрос только в том, какой объем будет у твоей сферы? Расстояние в сто шагов? Или в тысячу? А может даже в десять тысяч?

Двэйн не смог сказать ни слова.

— Говорят, что сила любого Бог способна разрушить и погрузить небо во мрак. Сфера, которую вы создаете, может поглотить весь мир внутрь себя? – Двэйн закончил говорить и сразу же помотал головой:

— Не может быть, ваша сила не настолько могущественная!

— Действительно, так. Даже самые сильные сферы не в состоянии поместить в себя целый мир! Поэтому…Наличие сферы вовсе не показатель уровня Богов.

Тогда чего же еще не достает? – Двэйн не сдержался и сразу же спросил.

— Божественной природы! – слова Ареса, казалось, были полны мистики, но они были знакомы Двэйну. Он много раз слышал это выражение, но никогда не понимал его настоящего значения.

К счастью, перед Двэйном сейчас находился настоящий Бог, который смог бы разъяснить эти слова.

— Когда сила достигает предела, нам приходится искать другой источник энергии, — Арес медленно продолжал рассказывать. – Я думаю, раз уж ты достиг ранга сферы, тогда тебе следует понимать, что сила сферы контролируется Законом. Эта сила берет свое начало не из великого пространства, а из интеллекта. Это сила пространства духовного сознания. Однако рано или поздно сила такого человека достигает своего предела. Поэтому, я даже не знаю, кто первым стал обладателем такой сферы, если не ошибаюсь, то Бог демонов первым сделал прорыв. Метод прорыва стал религиозным убеждением!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 440.2. Захват божественной природы (часть 2)**

Использовать религиозные убеждения – это то же самое, что использовать почитание людей по отношению к нам. Использовать их глубокую набожность и почтение. Когда сердце человека наполняется набожностью и фанатизмом, его духовные силы сразу же превосходят силы обычного человека. А в это время…У нас появляется возможность раскрыть собственную сферу и поместить туда всех верующих в нас простых людей.

Затем, тебе обязательно нужно учесть, что все, что находится внутри твоей сферы, подчинено тебе! И все ревностно верующие в тебя существа преклоняются перед тобой и выпускают свои душевные силы, отдавая все в твое владение!

И все что нам нужно делать, это только использовать их силу!

Собрать все душевные силы миллионов людей воедино и впоследствии использовать их в своих целях!

Постепенно силы будут накапливаться. Их будет становиться все больше и больше. Потом их количество достигнет колоссального размера. Таким образом, твоя сила тоже начнет расти… Это и называется божественной природой!

Поэтому, когда ты становишься Богом, рост твоей силы будет зависеть от того, насколько лихорадочно и сильно верят в тебя обычные люди и от их количества! Твоя сила сможет стать могущественнее, только если твоя божественная природа будет увеличиваться!

Двэйн, дослушав до конца, вдруг неожиданно сказал с усмешкой:

— Так, получается, что если у Бога нет людей, верующих в него и постоянно преклоняющихся перед ним, то тогда его сила сразу же станет слабой. Верно ведь?

Арес ответил молчаливым согласием. Двэйнпро себя холодно усмехнулся: “Грабитель!”

— Это круговорот! Ты раскрываешь сферу и собираешь в нее силу верующих в тебя людей. Ее становится все больше и больше. Твоя сила увеличивается. Потом, продолжая поглощать еще большее количество верующих людей и вбирая в себя их душевные силы, твоя сфера начинает непрерывно расти… Как будто бы снежный ком – чем больше катится, тем становится все больше и больше! Только здесь копятся душевные силы! Таким образом, Боги обогнали по силе. По сравнению с другими сильными обладателями рангов сферы. Всего-навсего потрогали порог и только.

Двэйн услышал это и засмеялся “ха-ха”:

— Я сейчас уже сильный обладатель ранга сферы! Неужели ты не боишься рассказывать мне все это? После нашего разговора я смогу начать использовать этот способ ради укрепления собственной силы и превратиться в нового Бога!

Арес, кажется, был вполне спокоен:

— Тебе это не под силу! У тебя есть сфера, но ты не знаешь, как вбирать в себя силу верующих людей. Ты не понимаешь, каким образом создается собственная божественная природа. Об этом я не смогу рассказать тебе.

Я понимаю, — Двэйн саркастически засмеялся. –Все вы – стадо существ, живущих на вершине пирамиды. Верхушка пирамиды с самого начала должна была принадлежать только меньшинству. Первые существа, конечно же, не захотели бы обнаружить каких-то новых товарищей, пришедших отнять их и без того небольшое место.

Арес очень спокойно засмеялся:

— Вероятно, раньше я тоже мог бы подумать так. Но сейчас, проведя в тюрьме несколько десятков тысяч лет, ты считаешь, я смогу думать также? Человеческое создание…

— Меня зовут Двэйн. Лучше называй меня по имени, а то мне совсем не нравится это название. Складывается ощущение, будто ты действительно какой-то Бог… В конце концов ты всего лишь человек, который обладает большей силой, чем я, и живет дольше меня и только.

— Хорошо, Двэйн, — Арес выглядел вполне спокойным. – Я не смогу тебе рассказать, как создать собственную божественную природу, потому что для этого требуется познать некий предел. О котором невозможно рассказать. Нужно, чтобы ты сам осознал это, и только тогда ты сможешь по-настоящему понять…Словами не описать то чувство.

— Хорошо, я смирился с этим, — Двэйн кивнул головой в знак согласия. – Но ты еще не ответил на вопрос, почему здесь нет Бога демонов…Этот вопрос имеет отношение к тому, кто такие Боги?

— Они связаны, — Арес ответил. – Сейчас ты знаешь, что Боги всего-навсего люди, они также обладают человеческим пространством и чувствами. Таким образом, ты также можешь представить себе наш склад ума.

Двэйн внимательно слушал.

Арес стал медленно рассказывать:

— Когда в тот день она неожиданно ранила меня копьем Лонцизынус, я с разбитым сердцем потерял надежду. Она заключила меня в тюрьму в башню с курантами. А снаружи…Аосыцзилияи тот Эльф тоже подчиненные Бога демонов. И они были также заключены в эту тюрьму. Но разница в том, что они обладают святым уровнем, и для них оказалось невозможным войти в сферу башни с курантами. Поэтому на целую вечность они были помещены снаружи, и совсем не знали, что происходило внутри, даже не знали, что Бог демонов давно уже уехал отсюда!

После того как Богиня Света нанесла мне поражение и заключила в этой тюрьме, весь остаток времени я оставался вместе с Богом демонов. Сначала мы были врагами, но через какое-то время в наших сердцах произошли перемены!

Все дело заключалась в самом Боге демонов! Он был сильным, влюбился в одну женщину. Но потом его любовь предавала его…

Он потерял надежду, горевал и мучился, хотел покончить жизнь самоубийством, что может сделать любой обычный человек… Только он уже достиг предела, и после этого даже мечтать не мог о своей смерти. Теперь это было невозможно.

После того как он прошел через эти муки, его боль стала мало-помалу утихать. Он обдумал свою проблему, как любой нормальный человек, и после этого он стал…

— Злым! – Двэйн холодно вставил свою фразу.

— Точно, злым, — Арес побледнел. –Его чувство любви было слишком глубоким, поэтому и ненависть такая сильная! А я… я ведь тоже был ранен той женщиной. Обманут. Использован. Выброшен. Поэтому в моем сердце тоже живет ненависть! При сложившихся обстоятельствах, двое мужчин, которые были обмануты одной и той же женщиной, могут ли продолжать враждовать друг с другом? По-моему ответ очевиден.

Сначала два человека могут ненавидеть друг друга. Но, пробыв взаперти долгое время, их вражда может ослабиться… Вплоть до того, что они даже могут статьдвумя “товарищами по несчастью”.

— Потом, наступил момент, когда мы наконец-то заговорили и примирились. После этого мы вдвоем всем сердцем желали отомстить и свести счеты с ней, — в голосе Ареса слышалась беспомощность. – Но все-таки он оказался сильнее меня…Или просто в его сердце жила слишком глубокая обида…Конечно же я тоже жаждал мести, но я не хотел встретиться с ней лицом к лицу еще раз…Поэтому в конечном итоге мы договорились…что он сбежит отсюда и отомстит! А я останусь здесь.

— Сбежит? – Двэйн заволновался.

— Да, сбежит! – Арес засмеялся, его смех стал становиться все громче и громче. – Хоть она и предала меня, поместив сюда, но все-таки и у нее оказалось слабое место. Сначала она растрачивала мою сверхсилу, потом, пользуясь моей беспомощностью, хотела избавиться от меня. Здесь были расставлены и запечатаны сверхсилы, а я завершил этот процесс! Я собственными руками поместил их под землей. Поэтому я способен придумать план, как отсюда сбежать. Но, к сожалению, я должен оставаться здесь, в этой тюрьме, вместо него!

— У этой печати есть один недостаток. Поэтому мне удалось выпустить его.

— А перед тем, как сбежать отсюда, он дал мне клятву, что точно отомстит ей… Помимо этого, настанет один прекрасный день, когда он сможет одолеть эту женщину, а после этого привести сюда… Чтобы заставить ее прочувствовать на себе жизнь в тюрьме!

— У меня было только одно требование к Богу демонов, — голос Ареса стал холодным и черствым. – “Она должна явиться сюда!”

Когда он услышал это, злость окутала его!

Двэйн опять не сдержался и спросил:

— Но ведь уже несколько десятков тысяч лет прошло… Похоже, что Богу демонов не удалось отомстить. Я пришел из другого мира и знаю, что твоя старая возлюбленная сейчас на другом континенте. Там к ней вежливо обращаются, называя ее “Богиней Света”. Она по-прежнему самая главная в этом мире, самое высочайшее существо! А от твоего Бога демонов что-то никаких вестей…Вплоть до того, что даже не было обнаружено его следов…Даже история была полностью изменена Богиней. Сейчас все человечество даже не подозревает о существовании в истории демонов, как будто бы их никогда и не было! Если бы я не познакомился как-то раз с очутившимся на севере Эльфом, то даже бы и не узнал о существовании мифической эры!

— Это неудивительно, — Арес побледнел и продолжил рассказывать. –Только десять тысяч лет и все. Видишь ли, после того как нас двоих поместили в эту тюрьму, сила Богини увеличилась во много раз, поэтому сбежавшему отсюда Богу демонов совсем не просто одолеть ее!

— Получается, что Бог демонов не самый сильный среди богов? – Двэйн нахмурился.

— В свое время он был им, — голос Ареса стал полон безысходности. – Потому что…

Сделав небольшую паузу, он беспомощно вздохнул:

— Она заключила нас в тюрьму, пользуясь нашей слабостью! С помощью своей сверхсилыотняла большую часть нашей божественной природы!

Захватила…божественная природа? Минуя три тысячи шестьсот пятьдесят уровней многоярусной башни, Вивиан и Аойвместе с Королем Эльфов Лосюэ достигли огромной по площади главной вершины Снежной горы.

Смотря на пустынную площадь, Вивиан не находила себе места:

— Господин Лосюэ… Где же Двэйн? Разве ты не говорил, что он на этой горе?

Лосюэ не сказал ни слова, его взгляд словно вышел за пределы этого места. Он повернулся лицом вперед в сторону трона Короля Шаманов…

Выражение лица Аой внезапно изменилось:

— Неужели они пошли в пещеру, где учитель вел свою аскетическую жизнь?

Палец руки Аой указал вперед, и Вивиан повернулась лицом к тем отдаленным местам.

А в это время вдалеке раздался холодный голос Байхэчоу.

— Эльф, почему ты ушел и вернулся снова? Неужели ты не можешь смириться с тем, что потерпел поражение, и сейчас хочешь сразиться еще раз?

Лосюэ безразлично ответил:

— Господин Байхэчоу, я только лишь держу свое обещание. Я и Двэйн договорились, что проведу его супругу на гору… И вместе с ней дождусь его…В твоей силе я нисколько не сомневаюсь.

Байхэчоу ненадолго замолчал, потом тихо проговорил:

— Жена того парнишки Двэйна? Хах, раз так, тогда заходите вместе!

После небольшой паузы его голос стал холодным:

— Аой! Ты останься снаружи! Других приказаний больше не будет, ты только постой там!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 441. Пятицветный панцирь-полумесяц**

— Она завладела божественной природой?

Двэйн глубоко вздохнул и продолжил:

— Если Богиня Света завладела твоей божественной природой, да и еще отобрала ее у Бога демонов, то, должно быть, сейчас ее силы достигли наивысшего предела?

— Именно поэтому, — спокойно сказал Арес, — даже при том, что Богу демонов удалось сбежать отсюда, ему не так то просто будет одолеть ее. Однако, он мне поклялся, что настанет день, когда он непременно победит ее и приведет сюда. Мне кажется, раз уже прошло десять тысяч лет, а Бог демонов по-прежнему не появлялся здесь, то это очевидно означает, что если даже он и не добился успеха, то хотя бы не потерпел поражение. Как бы то ни было, моя жизнь такая длинная. Я уже привык быть здесь и ждать.

Услышав это, Двэйн внезапно подумал: сильна Богиня или нет — это к нему не имеет никакого отношения. Даже если она сильна, то его это вряд ли как-нибудь заденет.

Отметив это для себя, маг резко изменил тему разговора:

— Арес, тысячу лет Арагон приходил сюда, а… зачем?

— Я бы спросил по-другому, — усмехнулся бог, — а ты зачем сюда пришел?

— Я думал, что это нечто вроде тайной сокровищницы, которую оставил после себя предыдущий Владыка Снежной горы. Мне стало любопытно, и я вошел. Но я никак не ожидал обнаружить здесь место заточения Бога демонов.

Двэйн вздохнул и добавил:

— Если бы я изначально знал об этом, то ни за что не вошел бы.

— Серьезно? — удивился Арес. — И ты тоже… Тогда Арагон сказал мне то же самое. Ну то про Снежную гору и все прочее… Хм, на самом деле этот шаман со Снежной горы — не более чем просто швейцар у ворот в священную землю, созданных некогда Богиней.

«Созданных Богиней?»

Двэйн остолбенел. Ему еще никогда не приходило в голову, что цепь Снежных гор могли быть созданы Богиней.

Двэйн изначально подозревал в этом Арагона, подозревал, что именно он тысячу лет назад создал северо-западную горную гряду.

Но впоследствии, когда он узнал, что Байхэчоу — триста шестьдесят пятый Король Шаманов, то, прикинул, что за какую- то тысячу лет вряд ли могло смениться столько шаманов. В противном случае, получалось, что каждый шаман находился в титуле Владыки около двух-трех лет, что представляется невозможным. Поэтому Двэйн отбросил эту идею.

Сделав примерные подсчеты, маг сделал вывод, что если всего на Снежной горе было триста шестьдесят пять Владык, то тогда ее история должна длиться где-то около десяти тысяч лет. А это как раз соответствовало периоду от мифологической эпохи до наших дней.

Значит, цепь Снежных гор создавалась с той же целью, что и Святая гора драконов! Охранная миссия, возложенная на это отдаленное, всеми забытое место длилась уже около десяти тысяч лет!

— Я и подумать не мог, что не дождусь того, кого уже так долго жду. За тысячу лет здесь поочередно побывало двое гостей. И ты, и Арагон — вы оба пробудили во мне любопытство… Да, а еще увидев вас, я точно увидел себя в молодом возрасте. Сфера… Ты, как и Арагон, уже постиг сферическое пространство. Пройдет еще некоторое время, и ты сможешь осознать, что такое божественная природа, и может даже, достигнешь уровня бога. Когда настанет этот день, возможно… да, возможно, тогда твоя жизнь вряд ли будет столь же счастливой, как сейчас. Потому что влачить бесконечное существование на самом деле вовсе не так радостно, как может показаться на первый взгляд.

В голосе Ареса звучала глубокая тоска, тоска одинокого, всеми покинутого существа.

Сначала Двэйн не очень понял его слова, но, подумав немного, вынужден был согласиться с ними.

Имея перед глазами столь наглядный пример, Двэйн теперь только осознал, что бог вовсе не такое возвышенное, свободное от мирских сует существо, каким его описывали в религиозных трактатах. На самом деле, боги — тоже люди, испытывают те же чувства: могут любить и ненавидеть, радоваться и грустить…

Когда человек получает почти ничем не ограниченную жизнь, это и в самом деле не такое уж веселое событие.

Если подумать, то, становясь богом, сильнейшим существом на земле, и получая бессмертие, человек вынужден пережить страдания, которые простые люди не в силах понять. Даже, например, те же любовь и дружба в этом состоянии переживаются совсем не так, как у простого человека.

Женщина, которую ты любишь, состарится раньше, чем ты умрешь. Подумать только, как божественный сильнейший может влюбиться в простую девушку? Когда ты смотришь на нее, а она стареет на твоих глазах, в то время как ты тем временем вечно молодой. Она умирает от старости на твоих руках, а ты по-прежнему тащишь на себе бремя бессмертия — живешь один, в плену беспросветного одиночества.

Может ли простой человек понять эту боль?

Хотя, должно быть, то, что Арес и Бог демонов влюбились в одну и ту же девушку, отнюдь не случайно.

Потому что бог только в том случае по-настоящему бессмертен, когда его сердце горит пламенной любовью. Тогда после смерти своей возлюбленной он не будет страдать от одиночества.

Двэйн серьезно кивнул, а затем задумчиво произнес:

— Я думаю, я могу понять твои чувства.

Глаза Ареса заблестели, и Двэйн даже сквозь кристалл разглядел их ровное сияние.

— Спасибо.

Голос бога звучал удивительно тепло.

Двэйн кивнул. Он церемонно поклонился Аресу, а затем, разглядывая плавающий у него над головой кристалл, нарочито торжественно спросил:

— Любезнейший Арес, великий бог, а сейчас-то я могу покинуть это место? Скажи, пожалуйста, как мне выбраться отсюда?

— Разумеется, ты можешь идти… — усмехнулся Арес. — В любое время, когда пожелаешь. Вот только, сожалею, но у созданной мной сферы есть особое ограничение. Только соответствуя определенным требованиям, ты можешь отсюда выйти. В противном случае…

— Тогда, — продолжал бог, но голос его звучал несколько натянуто. — когда Бог демонов пребывал в таком же положении, что и я теперь, то есть был заключен в этот кристалл, я как раз был заперт на вершине Вавилонской башни. В какой-то момент мы наконец приняли компромиссное решение, а именно — договорились, что именно он будет тем, кто покинет это место… Его тело было приковано к кристаллу, и эту печать создавал не я один; в ней еще содержались силы Богини. Поэтому у меня не было достаточно сил для того, чтобы освободить его. Единственный способ — пожертвовать своим телом.

— Пожертвовать телом? — изумился Двэйн.

— Да. Пожертвовать телом. Мы с Богом демонов поменялись телами. Моя душа вошла в кристалл и проникла в его тело, а его душа влилась в мое. Поэтому тот облик, который ты видишь сейчас в кристалле, на самом деле не мой, он принадлежит Богу демонов.

Конечно, покинуть это место не так просто, но тогда я изначально этим требованиям соответствовал, поскольку мое тело вовсе не было заключено в кристалл. Я не уходил отсюда, потому что не хотел. Я не хотел снова лицом к лицом столкнуться с этой женщиной. Возможно, в этом плане я действительно слабее, чем Бог демонов. Я согласился одолжить свое тело ему, и он ушел, а я остался здесь… В остальном, покинуть это пространство довольно просто… При тебе лишь должно быть какое-нибудь священное оружие, и этого достаточно. Естественно, я говорю о настоящем священном оружии!

Настоящее священное оружие?

Двэйн остолбенел.

Что же теперь делать?

— В тот год, когда я вместе с Богиней оказался здесь, она нарочно выманила у меня копье Лонцзинуса. Таким образом, у меня не осталось священного оружия, и хотя я и завладел божественным естеством, но этой силы все равно было недостаточно, чтобы создать новое оружие. Богиня изначально знала, что, не будь у меня копья, я не смогу выбраться отсюда, то есть навсегда останусь замурованным в этом пространстве… К сожалению, она ошиблась. Потому что перед тем, как отправиться сюда, а именно во время битвы с богом эльфом и богом гномов, я силой отнял у них два образца оружия, которыми они часто пользовались во время крупных сражений. Изначально я планировал уничтожить их и переплавить в новое, а затем подарить мое изобретение Богине… Увы, на тот момент в душе я еще лелеял столь радостные мысли…

Но неожиданно, когда я еще не успел закончить задуманное, она вот так поступила со мной…

Сейчас я затрудняюсь сказать, считать это везением или нет…

Двэйн побледнел.

Священное оружие? Где же ему теперь его найти?

Арес, заметив выражение лица Двэйна, тут же сообразил, какая мысль сейчас тревожила его.

— Не волнуйся. Из этих двух образцов Бог демонов взял с собой только один. Само собой, у меня есть еще один.

Когда голос его стих, Двэйн услышал тихий шепот. Арес читал какое-то длинное заклинание.

Очень скоро в темном пространстве над ними где-то вдалеке вспыхнул яркий свет, а затем с потолка стал медленно спускаться вихрь из белых лучей.

Когда он наконец подплыл совсем близко, Двэйн чуть не вскрикнул от изумления!

Внутри этого сияния находилась небольшая вещь серебристого цвета, отдаленно напоминавшая меленькую скульптурку. Приглядевшись, Двэйн увидел, что это были доспехи, очевидно, выполненные руками очень искусного мастера.

Доспехи на вид были очень плотными и закрывали все тело воина. Кроме того, они были очень красиво расписаны! Этакое могущество с нотками плавности и грациозности. Доспехи были величиной с кулак и помещались ладонь. Каждый штрих в узоре был тщательно прорисован, что придавало им еще большую красоту! К тому же, все эти витиеватые узоры образовывали единый рисунок, и издалека казалось, что вся поверхность лат усыпана только-только распустившимися цветами.

Доспехи сияли мягким ровным светом и глубокой ночью они очень напоминали полумесяц; их свет в темноте мог легко сбить человека с пути.

В особенности их форма. Издали могло показаться, что воин будто бы сидит на коленях, руки его раскрыты, а за спиной у него подрагивают тоненькие серебристые крылышки, похожие на крылья цикады. Они были сплошь покрыты узорами и издали, помимо цветов, еще напоминали лунные блики на воде.

— Это…

— Это пятицветный панцирь-полумесяц, — слегка улыбнулся Арес. — Во времена второй мифологической войны боги трех племен противостояли мне и Богине. Им особенно необходимо было принять меры защиты против моего копья Лонцзинуса, поэтому они предприняли попытку создать ряд мощных священных оружий. В этих доспехах содержится магия очарования и остроты чувств племени эльфов, а кроме того еще и сила племени орков. Выковали эти доспехи, разумеется, гномы и сделали это особенно искусно. Посмотри, какая тонкая работа! Можно сказать, что если в мире и найдется несколько предметов, способных противостоять копью Лонцзинуса, то этот пятицветный панцирь-полумесяц — один из них.

Арес невольно вздохнул.

— Они сделаны из материала наивысшего качества. Бог эльфов использовал свою природную магию и наложил на эти доспехи одни из самых мощных чар, поэтому теперь они еще и обладают способностью самовосстановления. В них заключена поистине огромная сила! Иными словами, если им нанести не слишком серьезные повреждения, то пока эти доспехи полностью не разрушены, они могут сами потихоньку восстанавливаться. Кроме того, для их изготовления использовали те же самые материалы, что и для изготовления копья Лонцзинуса. К этому еще стоит добавить силу, которую вложил в эти доспехи бог орков, поэтому физическая сила того, кто их носит, также многократно увеличивается.

Имея эльфийскую гибкость и орочью мощь, а еще сложные чары высшей магии и способность к самовосстановлению, доспехи еще и могут развивать очень хорошую скорость благодаря паре крыльев, прикрепленных к спине. Когда ты их надеваешь, то можешь летать так быстро, как не может ни одно существо на земле! И может быть, даже обгонишь дракона.

Сказав это, Арес улыбнулся:

— Двэйн, пока я здесь, эти доспехи мне ни к чему. Конечно, я могу их подарить тебе, но… хм.

Он на мгновение задумался, и когда снова заговорил, в голосе его послышались нотки безысходности.

— У меня осталось только это священное оружие. К сожалению, вас людей здесь двое. То есть, выбраться отсюда сможет только один… К тому же, в храме, что расположен внизу, неподалеку от башни, тебя ожидает еще один твой спутник, верно? Используя эти доспехи, вы не сможете все втроем покинуть это пространство.

— Арес… — задумчиво сказал Двэйн, — ты сказал, что эти доспехи называются… пятицветный панцирь-полумесяц, так?

— Все верно. Они называются так. Во время второй мифологической войны это было одно из самых известных священных оружий.

— Кажется, где — то я о них уже слышал.

Двэйн взмахнул рукавом, а затем быстро извлек из накопительного кольца длинный лук причудливой формы.

Увидев его, Арес удивленно воскликнул:

— Это же стрела созвездия Цзиду! Двэйн, это ведь священное оружие бога эльфов! Ведь как ты знаешь, эльфы очень сильны в стрельбе из лука. Как этот лук оказался в твоих руках?

— Так я нашел, — пожал плечами Двэйн.

— Однако, — голос Ареса звучал теперь особенно серьезно, — это то самое оружие, которое я одолжил Богу демонов.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 442.1. Лазурный Свод Неповторимой Красоты (часть 1)**

Эта фраза чрезвычайно поразила Двэйна.

То самое оружие, которое взял Бог демонов?

Стрела Цзиду на самом деле — священное оружие бога эльфов? Которое впоследствии позволило Богу демонов выбраться отсюда?

Но если стрела попала к нему, то как же она оказалась среди людей? Двэйн же в свою очередь силой отобрал его у безвольного старшего принца.

Но это было еще не все.

— Что меня действительно поражает, — продолжал тем временем Арес, — так это то, что в тот раз, когда сюда приходил Арагон, то в руках он сжимал этот же самый лук. Именно потому что у него с собой было священное оружие, он смог выбраться отсюда также спокойно, как и пришел. Но почему лук, который я отдал Богу демонов, вдруг оказался у вас?

На этот вопрос Двэйн ответить не мог, а потому он честно сказал:

— Я не знаю.

— Я тоже… Да, тогда Арагон сказал мне, что этот лук он получил совершенно случайно.

На этом Арес тяжело вздохнул.

К счастью, за десять тысяч лет своего заточения терпения у него накопилось предостаточно. Не получив ответа на свой вопрос, он не стал продолжать расспросы, а лишь заворожено глядел на копье… Двэйн вдруг отчетливо почувствовал, что в его взгляде таится какой-то неведомый ему смысл…

В конце концов, он сперва хотел отдать этот лук Богине…

Прошло некоторое время прежде чем Арес наконец сказал:

— Двэйн, ты знаешь, как этот лук использовать?

— Я думал, — удивился Двэйн, — что его-то использовать как раз таки очень просто, как будто он специально рассчитан на таких ничего не смыслящих в боевых искусствах магов, как я. Только обладая сильной магией, можно развернуть мощную энергию…

— Хах! — усмехнулся Арес, а затем объяснил. — Стрела созвездия Цзиду — боевое оружие бога эльфов, настоящее священное оружие. Эльфы — прирожденные лучники, а потому то, что в бою они используют именно луки — совершенно неудивительно. К тому же, эльфы очень способны в магии, поэтому этот лук приводится в действие с помощью магии. Однако, бог эльф все же не обыкновенный сильнейший. Хотя эльфы в боевых искусствах сильнее орков, но если говорить об общем уровне людей, то они конечно в этом искуснее эльфов. Но, когда бог эльфов стрелял из этого лука, он использовал особую технику ближнего боя, которую придумал сам. Я думаю, ты, должно быть, заметил, что форма этого лука намного отличается от обычных боевых луков.

Двэйн утвердительно кивнул.

Действительно, лук созвездия Цзиду был загнут подобно полумесяцу, а края его были золотыми, сверху еще были длинные изогнутые шипы, острые как бритва.

И представить сложно, но с помощью этого лука можно не только атаковать противника с дальнего расстояния, но и, используя специальную технику, вести бой с ближнего!

Глядя на узкую и длинную конструкцию лука, Двэйн подумал, что, должно быть, бог эльфов взял за основу своей техники эльфийскую легкость и грациозность. Тот, кто способен управиться с этими длинными шипами по оба конца лука, непременно должен быть очень ловким.

— Я бы не назвал эльфискую технику выдающейся, но во время священной войны даже я невольно восхитился изобретательностью эльфов. Бог эльфов был поистине выдающимся бойцом! Он отлично знал недостатки эльфов, поэтому изо всех сил старался как-то компенсировать их… Я даже могу сказать, что материал, из которого изготовлен этот лук, лишь совсем немного уступает материалу, из которого изготовлены копье Лонцзинуса и доспехи-полумесяц. К тому же, ради сохранения тайны его изготовления бог эльфов не стал разглашать свои планы и советоваться с остальными богами, как это было при изготовлении двух других священных оружий. Он не просил у них их священной силы, поэтому свойства этого лука содержат лишь эльфийские силы и больше никакие другие… В этом плане лук несколько проигрывает и копью, и доспехам, но даже если и так, то я все равно восхищаюсь изобретенной богом эльфов техникой. Он действительно очень острый! Когда я бился с богом эльфов один на один, то мне со своим копьем пришлось изрядно попотеть, прежде чем я с превеликим трудом наконец одолел его.

Арес сделал паузу и, передохнув немного, медленно продолжил:

— Перед тем, как ты вошел в башню, твое тело было очень сильно искалечено. Я обнаружил, что ты очень слаб, Двэйн. Твое тело намного более выносливо, чем тело обычного человека, но что касается уровня владения энергией сферы, то ты в твоем нынешнем состоянии не сможешь держать столь мощную силу. То есть, перед тем, как твое тело получило повреждения, если бы ты вздумал использовать сферу, тебя бы наверняка разорвало! Поэтому, когда я излечивал тебя, я осмотрел твое тело и пришел к выводу, что твои душевные силы довольно мощны. По сравнению с другими магами из людей, конечно. Но я должен сказать тебе, что если ты хочешь стать настоящим сильнейшим, по-настоящему использовать свою собственную сферу, тебе еще необходимо долго и упорно совершенствовать свое тело!

Сначала путь совершенствования делится на два пути: первый — это сосредоточиться на совершенствовании своих душевных сил, это и есть магия. Второй путь — совершенствовать тело; это и есть боевые искусства. Однако, когда ты дойдешь до определенного предела, ты обнаружишь, что натренировав что-то одно, ты не сможешь стать настоящим сильнейшим.

Если упорно трудиться только над чем-то одним, то, в конце концов, можно лишь стать обыкновенным сильнейшим. И перейти эту грань у тебя уже никак не получится.

А уровень сферы — это ключевой этап для перехода в божественную ипостась. Имея мощные душевные силы, ты можешь перемещать сферическую энергию. Это ключ к пониманию сферы. Имея мощное тело, ты можешь принимать огромные потоки энергии. Это базис для использования сферы. Обе эти составляющие очень важны, а потому ни одну из них нельзя упускать из виду.

— То есть ты имеешь ввиду, — вздохнул Двэйн, — что нужно совершенствовать и магию, и боевые искусства одновременно?

Не дожидаясь ответа Ареса, Двэйн с нетерпением продолжил:

— Но на материке все более-менее разумные мастера считают, что душевые силы человека ограничены, а потому лучше тренировать именно их, а не распыляться на две дисциплины. Только сосредоточившись на силах, можно добиться успехов. Обычно те, кто изучает и магию, и боевые искусства — неудачники, которые не преуспели ни в том, ни в другом.

— Хм… Если бы все было так просто, то каждый бы смог стать богом. Представь, что бы было, если бы все существа на материке были богами!

Арес слегка рассмеялся.

— Я понял, — кивнул Двэйн. — Большое спасибо тебе за напутствие. Я непременно обращу внимание на тело! Я и не думал, что используй я сферу еще раз, я могу умереть.

— И поэтому я подарю тебе еще кое-что. В любом случае, я останусь здесь. Чем их прятать здесь, лучше я отдам их тебе.

Голос Ареса звучал несколько подавленно. Затем Двэйн почувствовал что-то горячее у себя в руке. Опустив взор, он увидел, как на ладони у него появился красный драгоценный камень в виде правильного шестиугольника.

— Этот камень запоминает магическую силу… Стоит тебе слегка сжать его в руке и вложить в него частичку своих сил, как он тут же откроется, и ты сможешь прочитать информацию, которую я там сохранил.

На этом Арес улыбнулся.

— На самом деле, я сохранил там ту самую технику, которую некогда использовал бог эльфов, стреляя из своего лука… Да, эльфам очень нравятся красивые вещи, поэтому все вещи, которые они изготавливают, необычайно красивые! С техникой также. Она не только очень мощная, но и все движения в ней плавные и грациозные. По-моему, это больше похоже на прекрасный танец. К тому же, у него есть название, очень приятное на слух — Танец возрождающегося месяца.

Двэйн остолбенел. Затем до него снова донесся спокойный голос Ареса:

— У этого танца луны есть еще один особый эффект. Если долго упражняться в нем, то можно очень быстро натренировать свое тело. Польза от таких занятий поистине огромна! Во время мифологической войны, бог эльфов в физическом плане был самым слабым из всех, поэтому он придумал оригинальный способ компенсировать свой недостаток. Надо сказать, я всегда восхищался уровнем его интеллекта. Танец возрождающегося месяца действительно очень эффективен! Тренируй его как можно чаще, и твое тело очень скоро окрепнет.

Двэйн попробовал сжать камень, и когда он отдал ему крохотную частицу своих сил, то увидел, как на его поверхности тут же появился луч света, спроецировавшийся на пол, где тут же появилась отчетливая тень некоего человека. Он был очень грациозен, в руках он держал лук в виде полумесяца, которым вращал в воздухе, точно рисовал что-то перед собой. Казалось, каждое его движение спланировано таким образом, чтобы задействовать каждый изгиб лука, каждый кончик его шипов.

Это было действительно очень похоже на медленный и плавный танец, но приглядевшись, можно было заметить, насколько точно каждое движение, которое выполняла тень! Если сюда еще добавить Доу Ци, то…

Больше всего Двэйна поразило то, насколько отточен каждый изгиб тела, каждый поворот, каждый шаг, исполненные тенью.

Это было даже не высшее мастерство, а нечто, что превосходило рамки мастерства, или было мастерством, недоступным пониманию обычных людей.

Такие движения едва ли мог бы исполнить человек!

В сознании Двэйна вдруг всплыла одна очень знакомая мысль:

По его мнению, если взять и соединить движения Звездной Доу Ци и боевые искусства шаманов с Большой Снежной горы, то получится «танец», очень похожий на Танец возрождающегося месяца! Во т только, нужно не просто объединить, а еще и развернуть всю внутреннюю его мощь, что успешно воплотилось в эльфийском танце.

Подумав об этом, Двэйн тут же сказал:

— Предполагаю, что этому танцу ты обучил и Арагона, верно?

— Правильно, — подтвердил его догадку Двэйн. — Когда Арагон только вошел, я тут же понял, что за лук он держит в руках, и конечно спросил, где он его достал. Но он не знал точно, поэтому, дабы лук не захирел в его руках, я обучил его Танц возрождающегося месяца.

Неужели…

Двэйн кивнул. Похоже, именно из эльфийского танца Арагон выделил базовые движения Звездной Доу Ци.

Двэйн так погрузился в свои мысли, что не заметил, как Арес в кристалле внезапно замолчал.

В этот момент бог тоже несколько колебался, однако вскоре бог людей наконец принял решение.

— Двэйн… — медленно начал он. — На самом деле… кроме Танца месяца, это лук можно использовать еще двумя способами. Ты знаешь, какими?

Двэйн отрицательно покачал головой.

— Я лишь знаю, — поспешно добавил он, — что магия очень эффективно воздействует на этот лук, и его мощь поистине огромна! И стреляет он очень далеко! На этом луке еще стоит магический щит, который я не совсем понимаю. Лук у меня уже довольно давно, но я так и не сумел до конца понять его суть. Я несколько раз пытался использовать его, но так и не разобрался в принципе действия его законов.

— Ты говоришь, что стреляет далеко… Да, похоже, ты говоришь об одном из двух оставшихся способов. Это называется Падающая Звезда.

— Падающая Звезда?

Подумав немного, Двэйн сделал вывод, что это имя вполне подходящее.

Можно сказать, лук и стрелы созвездия Цзиду стали для Двэйна главным козырем в битве.

— Почему Падающая Звезда? Когда бог эльфов впервые использовал этот лук, стрела в сочетании с его священной силой разрезало пространство и прошло сквозь сферу противника! Если бы этот парень не обладал силами божественного уровня, боюсь, что стрела бога эльфа просто-напросто уничтожила его сферу. С той поры, когда во время битвы мы слышали «Падающая Звезда», то не осмеливались использовать свои сферы. Даже я.

Сказав это, Арес нахмурился.

— Однако… Эта так называемая «Падающая звезда» на самом деле — не самый мощный способ.

— А какой еще есть?

Сердце Двэйна забилось быстрее.

Если можно пробить сферу, то не это ли предел совершенства?

Арес вздохнул и призадумался, как будто вспоминая что-то. Прошло много времени прежде, чем он медленно произнес:

— Я помню, что бог эльфов был существом чрезвычайно гордым. Эльфы от природы очень гордые, но кажется, в его случае это качество разрослось в нем до невообразимых пределов! Он очень строгий правитель. Он считал, что из всех живущих на земле племен эльфы самые умные, самые великие, самые развитые и самые совершенные. Поэтому он считал, что у эльфов все должно быть самое лучше. Намного лучше, чем у других!

В особенности священное оружие. Он сам изготовил этот лук. И никому о его изобретении не сказал. Даже союзники эльфов не знали о нем. А все потому, что увидев копье Лонцзинуса, этот надменный сумасшедший вздумал самостоятельно изобрести священное оружие, которое по своей силе превзошло прославленное копье.

Эта идея была в корне безумна, ведь копье Лонцзинуса вобрало в себя силы многих богов. Но это копье в итоге получило только эльфийскую мощь.

Однако, даже я невольно должен признать… Хотя возможности этого лука также велики, как возможности копья Лонцзинуса и доспехов-полумесяца, хоть Танец возрождающегося месяца имеет свои преимущества, но все же во время ожесточенной схватки этот лук однозначно проиграет копью. Падающая Звезда — очень мощная техника, но если противник — божественное существо, то и ее можно одолеть.

Однако я должен сказать, хотя у лука есть некоторые недостатки, но все же в одном он превосходит копье Лонцзинуса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 442.2. Лазурный Свод Неповторимой Красоты (часть 2)**

Превосходит копье Лонцзинуса?

Двэйн пришел в чрезвычайное волнение.

До сих пор Двэйн думал, что, раз Арес, этот легендарный бог-воитель, сказал, что копье может проткнуть даже тело Бога демонов, то это уже заслуживает того, чтобы назвать его самым мощным священным оружием!

Но сейчас Арес вдруг говорит, что копье на самом деле кое в чем проигрывает луку!

Теперь голос Ареса звучал очень тихо. Он был полон стыда и скорби.

— Тогда, когда вторая мифологическая война подходила к концу, люди начали одерживать верх над объединенными войсками эльфов, орков и гномов и в конце концов изгнали их на север.

Три четверти всей территории материка была захвачена людьми.

Но в то время мне уже прискучила затянувшаяся война.

Более ста лет. Мы боролись с демонами. Затем победили демонов. Затем начали бороться со своими союзниками, с кем победили демонов.

Но более важно то, что в последние дни войны я уже отчетливо понял, что Богиня уже никогда не будет прежней.

Я… начал затяжную войну.

У нас между богами было взаимное обязательство. Даже если мы находились по разные стороны битвы, все всё равно выполняли его. В конце концов, жизнь бога почти ничем не ограничена, да и умереть мы не можем… Можно сказать, что за долгие годы мы, несколько сильнейших божественного уровня, стали друг другу единственными близкими людьми. Не важно, друзья или враги, но нам так или иначе вечно придется жить по соседству друг с другом.

Поэтому все безоговорочно согласились во что бы то не стало придерживаться этого обязательства.

Оно называется «сочувствие богов к народу».

Все очень просто. Только одно требование: не важно, в какое время, при каких обстоятельствах, несмотря на то, что каждый из нас защищает свое племя, но будучи богами, даже если между людьми наших племен вспыхнет непримиримая вражда, то мы тоже можем воевать, но при одном условии — бог не должен поднимать руку на смертного.

То есть, мы можем оказывать помощь своему племени, но ни в коем случае не должны сами принимать участие в битве.

В первую мифологическую войну, когда вся коалиция богов вступила в схватку с Богом демонов и на земле вспыхнула ожесточенная схватка между демонами и другими племенами, мы никогда напрямую не вмешивались в столкновения между ними.

Во время второй мифологической войны было то же самое. Мы могли лишь стоять у них за спиной и оказывать посильную помощь, но ни в коем случае не убивать простых смертных, к какому бы племени они не принадлежали.

Потому что если сильнейший божественного уровня начнет сражаться с простым смертным, то это будет не битва, бесполезная резня, больше похожая на жертвоприношение, чем на войну.

Поэтому все согласились придерживаться этого закона.

Однако, когда вторая мифологическая война подходила к концу, племя орков и племя эльфов оказались в критической ситуации. Оказавшись в безвыходном положении, бог эльфов решился нарушить этот закон. Это случилось впервые в истории!

В последней битве он взошел на помост и помог армии эльфов, вступив в схватку с объединенными войсками людей.

Это было впервые, когда бог вступил в схватку со смертными.

И это было первый раз, когда бог эльфов использовал свой лук!

В результате этой битвы люди оказались буквально на грани исчезновения!»

Арес неожиданно прервал рассказ и обратился к Двэйну:

— Ты знаешь, насколько сильно самое мощное заклинание магии людей?

Подумав немного, Двэйн ответил:

— Ты имеешь ввиду магию проклятия? Да… Хотя я сам лично не видел, но слышал, что если сейчас самый сильный маг использует самое мощное заклинание, то он по меньшей мере сможет разрушить целый город. Если это будет сильнейший святого уровня, то, думаю, что результат будет примерно такой же.

— Все верно, даже если сильнейший святого уровня, или даже сильнейший уровня сферы, развернет самое сильную магию, то это будет нечто вроде проклятия. В конце концов, главная сила святого сильнейшего заключается в пространстве, сферического — в сфере. Способности сильнейшего определяются его возможностью контролировать и управлять пространством и его законами. Разница в чистоте силы в принципе не так уж велика.

Арес вздохнул и медленно продолжил:

— Даже если мы, боги, вступим в битву с простыми смертными, то используя самую масштабную, самое смертоносную магию, у нас не получиться сотворить ничего более, кроме как нескольких проклятий. Земля дрожит, горы шатаются. Грандиозная катастрофа. И это предел.

С нашими божественными силами стереть парочку городов с лица земли — дело не такое уж сложное. Однако… даже я сначала не знал, что лук созвездия Цзиду настолько мощный!

В голосе Ареса послышалось порицание:

— Тогда мне, разумеется, нужно было что-то предпринять, раз бог эльфов позволил себе лично вмешаться ход сражения. Но на тот момент мне уже изрядно прискучила война, и я перед самым началом битвы покинул поле боя.

А в ту битву полками людей командовал военачальник, который уже установил свою власть над племенем. Армия людей насчитывала более чем два миллиона солдат. И этот самый генерал решил отправить объединенные войска на смерть! Даже тогдашний вождь племени прекрасно понимал, что нужно направить на эту битву как можно больше бойцов! Можно сказать, никогда еще мобилизация войск не была развернута настолько масштабно! Мне даже кажется, что в ней были задействованы абсолютно все боеспособные единицы.

Два миллиона солдат! Вместе с бесчисленным множеством крестьян, работавших в тылу, количество людей превышало цифру в два миллиона четыреста тысяч. И вся эта масса устремилась на север, в леса, в поисках укрывавшихся там эльфов и остатков других племен.

Я спрошу тебя, Двэйн, что за местность сейчас находится на севере?»

— На севере — тут же ответил Двэйн, — находится равнина. А в поясе крайнего севере произрастает Ледяной лес, и он просто огромный! Размером наверное с две провинции, если не больше.

— И все же, — горько усмехнулся Арес, — десять тысяч лет назад, то есть во времена мифологической войны, местность на севере была вовсе не такой, как теперь.

Ты говоришь, что Ледяно лес большой. Но в те времена он был намного больше, чем можно наблюдать сейчас! Тогда на севере материка был не просто большой, а громадный по размерам лес! Он был поистине необъятный! На востоке до береговой линии, на западе до хребта Цилимало, и по всему этому бескрайнему пространству тянулся гигантский зеленый лес! Ты не в состоянии представить те масштабы, о которых я сейчас говорю. Но согласно твоему рассказу, с тех пор лес уменьшился не менее чем в четыре раза.

В четыре раза!

Двэйн быстро в уме подсчитал. Если Ледяной лес сейчас по площади равен двум провинциям, а если представить, что он в четыре раза больше, то…

Получается, что древний северный лес произрастал в восьми нынешних провинциях!

— В то время лес принадлежал эльфам. Это была земля эльфов. Территория, на которой они селились, была поистине огромна. В последние дни войны остальные племена были оттеснены людьми в северный лес. В последней битве двухмиллионное войско людей начало наступление вдоль четырехстакилометровой линии фронта. Они шли по лесу. Окружали части других племен и уничтожали их. И именно в этот момент, прислушавшись к мольбам эльфийского народа, бог эльфов вступил битву. И взял с собой только что изготовленное им священное оружие…

— А потом? — спросил Двэйн, хотя в голове у него уже появились смутные догадки.

— Что потом? — усмехнулся Арес. — А потом местность стала такой, какой ты ее видишь сегодня!

Он слегка вздохнул и продолжил:

— Встретившись лицом к лицу с армией людей, которые, подобно муравья, проникали буквально повсюду, бог эльфов поднял свой лук и выпустил в небо одну стрелу. Только спустя некоторое время я узнал, что это был как раз один из двух способов использования этого лука.

Надо сказать, и Падающая Звезда, и Танец возрождающегося месяца — это техники мгновенного удара. Стоит только задействовать одну, и можно нанести такой удар, от которого даже богам с их силами тяжело отбиться.

В тот день, после того, как бог эльфов выпустил стрелу, каждый могу видеть в небе луч света, вылетевший с его тетивы. А затем в небе образовалось отверстие.

А затем все небо заполонил огонь!

Несметное число золотых искр начало сыпаться с неба на землю, густо покрывая ее. Как будто тысяч звезд падали на землю. Как будто… с неба внезапно пошел зеленый ливень!

И этот ливень шел три дня и три ночи!

Зеленые огоньки, опускаясь на землю, как бы «заражали» все предметы вокруг, а затем происходило возгорание. Даже камни загорались и плавились!

А затем… собственно, ты и сейчас можешь наблюдать результат этой атаки.

На севере материка огромный густой лес за три дня и три ночи исчез, и уцелел лишь ничтожная его часть. Как будто его никогда здесь и не было…

Изначально прекрасные зеленые берега в одну сплошную выжженную землю!

\*

Двэйн почувствовал, как кровь стынет в его жилах!

Да ведь это же территория восьми провинций!

Сейчас одно проклятие может уничтожить один город, и это уже труднодостижимая мощь!

Но за раз стереть с лица земли восемь провинций! Что за сила нужно тут?

— Тогда армия людей понесла значительные потери. Двухмиллионная армия вошла в северный лес, но за три дня и три ночи, пока шел этот смертоносный дождь, большая часть людей была сожжена дотла! Они были стерты с лица земли вместе с лесом и другой, произрастающей в этих кровях растительностью!

Когда войско спешно покидал север, то из всего громадного числа людей в живых осталось только около трехсот тысяч. Среди них были, в основном, сильнейшие, кто смог развернуть магию и Доу Ци и тем самым защитить себя от дождя.

Можно сказать, этот способ не такой уж мощный по сравнению с Падающей Звездой или Танцем месяца. Потому что, судя по тому, что произошло тогда, даже силой магов, сейчас равной пятому-шестому уровню, можно было защититься от этого смертоносного дождя.

Однако, все же большинство смертных не умеют призывать Доу Ци и не обладают талантом к магии!

Этот способ использования священного лука не имеет аналогов в мире, он называется «широкомасштабное убийство»! С точки зрения широты, охватываемой этим способом, боюсь, что ни один сильнейший божественного уровня не сможет развернуть нечто подобное. Даже Бог демонов не мог».

Двэйн невольно посмотрел на лук, и глаза его торжествующе сверкнули.

Это удивительно тонкое и искусно изготовленное оружие — и вдруг может унести столько жизней за раз! Орудие убийство, способное за раз уничтожить более миллиона живых существ!

— Бог эльфов назвал этот способ Лазурный Свод Неповторимой Красоты. Очень красивое название, не правда ли? И все же он слишком кровавый.

Арес тяжело вздохнул.

— Двэйн, в итоге я вынужден был сразиться с богом эльфов один на один, с помощью копья Лонцзинуса я все же с трудом, но победил его. Поэтому Лазурный Свод вместе с луком перешел ко мне… Хочешь ли ты научиться его применять?

Услышав это, Двэйн невольно вздрогнул.

Научиться применять Лазурный Свод?

Уметь разом убивать тысячи врагов!

Уметь использовать «Падающую Звезду» и «Танец возрождающегося месяца» уже само по себе очень мощно. Но, придя в этот мир из прошлого, Двэйн знал, что умение убивать масштабно — это путь к трону!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 443.1. Улыбка Короля Шаманов (часть 1)**

— Хочешь ли ты научиться его применять?

Как только вопрос Ареса достиг ушей Двэйна, он чуть было во весь голос не закричал:

— Хочу!

Звуки уже готовы были вырваться из его рта, однако он тут же насилу заставил себя замолчать.

Потому что он ясно ощутил на себе взгляд парящего в кристалле Ареса, пронизывающий его насквозь. Бог точно ловил каждый его жест, каждое его движение, точно нарочно проверяя, какой ответ он может дать.

Двэйн взял себя в руки и не стал отвечать. Посмотрев на лежащую неподалеку Джоанну, он наконец спросил:

— Моя спутница… когда она очнется?

— В свое время, — спокойно ответил Арес. — Однако, когда я исцелял ее, то обнаружил на ее теле кое-что весьма любопытное… Да, я хочу спросить тебя, у твоей спутницы случайно нет сестры или брата-близнеца?

— А? — удивился Двэйн. — А почему ты спрашиваешь? У нее действительно есть сестра, однако…

Арес погрузился в молчание. Он не стал ничего объяснять, а лишь снова спросил:

— Итак, ты хочешь научиться использовать Лазурный Свод?

Двэйн не знал, что сказать ему на это.

В это время Скарлет Вотерс стоял на высокой терасе. Прошло довольно долго прежде, чем он увидел вдалеке силуэта мага. Тот спускался вниз по лестнице.

На руках он нес Джоанну. Шаман про себя отметил, что раны их уже полностью затянулись.

Когда Двэйн оказался рядом с Скарлет Вотерс, губы его расплылись в странной улыбке.

— Вот что я тебе скажу, братец. Все дела, связанные с этим местом, закончены. Можем возвращаться домой.

Шаман нахмурился.

— Наверху… ты кого-нибудь видел? Я имею ввиду Бога демонов…

Подумав немного, Двэйн отрицательно покачал головой.

— Да, можно сказать, что видел. И можно сказать, что не видел.

Этот ответ окончательно сбил шамана с толку.

Однако, было очевидно, что Двэйн в данный момент не слишком склонен к общению. И они прежним путем вернулись на площадь перед священным храмом демонов.

Двэйн достал из кольца подаренные Аресом доспехи и свой лук. Если верить словам Ареса, то, взяв эти два священных оружия, можно пройти сквозь бассейн на жертвенном столе и покинуть это место.

— Два священных оружия. С их помощью только двое из нас могут выбраться наружу. Я сначала перенесу Джоанну, а затем вернусь за тобой.

Сказав это, маг уже собрался покинуть это место.

— Подожди-ка.

Скарлет Вотерс резко изменился в лице.

Двэйн обернулся и внимательно посмотрел на него. Глаза этого великого сильнейшего светились твердой решимостью.

— Не нужно возвращаться за мной, — коротко сказал он.

Двэйн остолбенел.

Через некоторое время он внезапно нахмурился.

— Что ты такое говоришь?

— Я хочу остаться здесь, — подумав немного, медленно произнес Скарлет Вотерс.

Двэйну тут же захотелось вскричать «Но почему?», но в следующий миг он вдруг отчетливо увидел выражение лица шамана, его твердую решимость во взгляде, и все понял. Он понял, что творилось на душе у этого гордого неукротимого воина.

Тем временем Скарлет Вотерс продолжал:

— Я только сейчас понял, какова моя самая большая мечта в жизни. То, что сокрыто на вершине Снежной горы, я уже увидел… Если и есть во мне нереализованное желание, то… то это то, что я с десяти лет мечтал одолеть Байхэчоу. Я действительно надеялся, что наступит тот день, когда я заставлю его узнать, что такое поражение. Однако, я потратил очень много сил, но так и не достиг того могущества, которого достиг он…

Голос шамана вдруг сделался тише, однако в нем еще слышались отзвуки надежды:

— Да. Здесь я впервые за много лет почувствовал в себе силы надеяться. Я знаю, если следовать обычному порядку совершенствования, то я ни в жизни бы не смог сравниться с ним. В конце концов, он уже овладел знаниями и навыками сферического уровня. Но здесь… Я слышал, о чем ты говорил со стражем. Здесь можно обрести бессмертие, то есть здесь я смогу совершенствоваться вечно! Да и я уже давно перестал бояться смерти. Поэтому… я хочу сказать тебе, знаешь ли ты какое-нибудь другое место для совершенствования, которое было бы лучше этого?

— Но… — воскликнул Двэйн, — если ты останешься здесь, то возможно, больше никогда не сможешь выбраться отсюда!

— Это неважно, — отрезал шаман.

— Я больше ничего не требую от жизни. Я уже познал, что такое богатство, власть, слава. Честно говоря, если бы я не оказался здесь и не пережил бы всего этого, я все равно бы решил дожить свои дни на вершине Снежной горы. По сравнению с той бесцветной, тоскливой жизнью, которую я влачил за ее пределами, остаться здесь или нет — разницы нет никакой.

Двэйн был несколько озадачен.

Однако, он сразу понял, что решение Скарлет Вотерс окончательное.

Возможно, в некоторой степени все трое учеников предыдущего Короля Шамана Корана обладали редкими способностями! Взять, например, Скарлет Вотерс — хотя он и не обладает таким выдающимся талантом, как Байхэчоу, но тем не менее его стойкость и жестокость были поистине удивительны!

— Раз так… я не стану уговаривать тебя, — вздохнул Двэйн. — Сделаем так. Через несколько дней я снова приду сюда вместе со священным оружием. Если ты к тому времени захочешь выбраться отсюда, у тебя будет такая возможность. Однако, старина Вотерс…

Двэйн вдруг почувствовал, что крепко привязался к этому жестокому и бессердечному человеку. В конце концов, они вместе проделали стол длинный путь, и после потери всех вещей, после высокопарных фраз вроде » Отныне я, Скарлет Вотерс, живу только ради себя!», главнокомандующего Северо-западной армии генерала Лугао уже давно не существовало.

Сейчас перед Двэйном был некогда обучавшийся искусствам Большой Снежной горы «безумец» Скарлет Вотерс.

— Старина Вотерс, — вздохнул Двэйн. — Ты все-таки будь осторожен. Как бы тебя не убили эти двое тупоголовых стража. Если ты здесь вздумаешь умереть, то уж точно отсюда никуда не денешься.

— Умереть на горе или умереть здесь — разве в этих двух возможных смертях есть хоть какая-то разница? — усмехнулся шаман.

Его улыбка была спокойной, но эта его решимость растрогала Двэйна до глубины души.

Говорить было больше не о чем. Двэйн в последний раз взглянул в глаза Скарлет Вотерс, а затем медленно побрел в сторону жертвенного стола. Когда он оказался прямо посредине бассейна, он почувствовал, как свет от священного оружия распространяется по его телу. Тело его начало медленно погружаться в воду.

— Двэйн… — услышал он последние слова Скарлет Вотерс и обернулся.

— Да?

— Ты это… — лицо его дрогнуло, но он успел договорить, — позаботься, пожалуйста, о Сибастере… В конце концов, он — напоминание о моей ошибке, которую я когда-то совершил. Он не должен страдать из-за меня.

Действительно… В самый последний момент в истерзанном сердце Скарлет Вотерс помимо его воли возникли теплые чувства.

Наблюдая за тем, как Двэйн медленно погружается под воду, шаман глубоко вздохнул, а затем, сжав кулак, широкими шагами направился к храму Бога демонов.

Очень скоро он прошел сквозь храмовый коридор и остановился перед ступенями, ведущими к Вавилонской башне. Тысяча ступеней простиралось перед ним. Он поднял голову и посмотрел на смутные очертания башни вдали. И глубоко вздохнул. А потом громко закричал:

— Божество башни! Мое имя Скарлет Вотерс! Я готов остаться здесь, потому что надеюсь, что смогу научиться здесь разворачивать более мощную силу, чем ту, которой я владею! Я преодолею наивысший порог!

Он замолчал. Никто не ответил ему.

Но шаман был вовсе не намерен сдаваться так просто. Когда он в третий раз прокричал эти же фразы, с башни наконец раздался невозмутимый голос Ареса.

— Знаешь ли ты, человек, чего ты лишаешься, оставаясь здесь?

— Я знаю. Но я не пожалею! — в гневе воскликнул шаман. — Ни через сто лет! Ни через тысячу! Ни через десять тысяч лет!

Прошло довольно много времени прежде, чем сверху снова раздался голос бога.

— Тогда поднимайся.

В глазах Скарлет Вотерс блеснул азарт. Твердой походкой он начал подниматься наверх.

— Ты хочешь попробовать снова?

Перед ледяной стеной, поджав под себя ноги, сидел Байхэочу. Одну руку он положил на колено, другая была поднята вверх.

Перед ним стоял Король Эльфа. С него градом стекал обильный пот. Услышав слова шамана, он только коротко кивнул и с силой закусил губу, затем испустил длинный вздох, и на его ладони тут же возник фиолетовый луч, который начал быстро расти и распространять свой свет в округе.

Миг, и время внезапно резко замедлило свой бег. Король Эльфов сосредоточился на том, чтобы держать окружающий его фиолетовый свет в поле своего контроля. Луч постепенно окружал Байхэчоу со всех сторон.

Казалось, что они оба будто купаются в фиолетовом свете.

Байхэчоу слегка вздохнул и поднял пальцы вверх, будто бы несколько небрежно, а затем направил их в сторону противника.

Король Эльфов тут же изменился в лице и отступил назад.

Пещера изначально была очень узка для двоих, и эльф уже отошел к самой ее стене. Он почувствовал, как спина коснулась холодного горного камня. Он взмахнул руками, изо всех сил стараясь сохранять фиолетовое сияние ярким.

Под его контролем оно как будто вобрало в себя частицу оживляющих сил, и теперь было более подвижно, точно живое.

— Да! — изумился Байхэчоу, но это его восхищение длилось ровно миг.

Он кивнул и махнул рукой. Тоненькая трещина начала струиться из его пальцев.

Теперь настала очередь Короля Эльфа восхищаться. Он увидел, как шаман с легкостью разделил его луч на две части, и они обе вскоре исчезли без следа.

— Это уже семнадцатый раз, — мягко улыбнулся Байхэчоу. — Ты хочешь попробовать еще раз, эльф?

Лосюэ замер. Внезапно он повернулся и посмотрел в сторону входа в пещеру, а точнее куда-то вдаль за ее пределы. Он снова посмотрел на песочные часы, стоящие в углу пещеры… Верхняя часть их была пуста.

— Время вышло, — разочарованно вздохнул Лосюэ. — Уже прошло три дня?.. Да, эти три дня прошли очень быстро.

Поднявшись на гору, Вивиан и эльф прямиком направились к пещере, где сидел Байхэчоу. Лосюэ снова потребовал у шамана сразиться с ним, чтобы поднабраться опыта в борьбе со столь опытным противником, как он.

На самом деле, что касается реальной силы, то Лосюэ был как никто другой близок к той мощи, которой достиг Байхэчоу.

В течение трех дней Король Эльфов вступал в сражение с Байхэчоу семнадцать раз, но каждый раз позорно проигрывал. Однако, какими бы бессмысленными эти попытки не были, эльф все же проявлял такую настойчивость неспроста. Он внимательно наблюдал за тем, как шаман использует законы времени и пространства.

Когда Байхэчоу разворачивал свою сферу, у Лосюэ не было достаточно сил, чтобы достойно ответить на такой удар. Однако, он все же нашел одно слабое место.

В последний раз он попробовал развернуть все свои магические силы и одновременно сжимал пространство вокруг них. Он попробовал сконцентрироваться и создать некое подобие сферы вокруг них.

Однако, снова потерпел поражение.

— Ты используешь поистине труднодостижимые навыки, — вздохнул Байхэчоу. — Думаю, за эти три дня твои силы значительно возросли. Но я должен предупредить тебя, что познать сферу не так то просто, как кажется.

— Как у Вас это получается? — тут же спросил эльф.

— Порвать! — усмехнулся Байхэчоу. — Ты и я, мы все люди, нарисованные на картине. Нужно научиться выходить за ее пределы и рисовать ее наново. Но сначала ты должен прорваться сквозь цепи, приковавшие тебя к этому рисунку. Когда ты сможешь это сделать, я расскажу тебе, как действовать дальше.

Порвать рисунок…

Подумав немного, Король эльфов поднял голову и с серьезным видом спросил:

— Благодарю Вас за наставления, господин Байхэчоу.

Сказав это, он отвесил Байхэчоу глубокий поклон, а затем, широко шагая, уверенной походкой вышел из пещеры.

— Так ты не хочешь попробовать еще раз? — донесся до него тихий голос шамана.

— Нет, не стоит. В следующий раз. Когда я на найду способ порвать картину, — ответил эльф, не оборачиваясь.

Он еще несколько задержался у входа и бросил:

— Передайте Двэйну, что месяц уже истек и что я не стал дожидаться его возвращения.

Вивиан все эти три дня тихо просидела в отдаленном углу пещеры, наблюдая за поединком между сильнейшими. Теперь, глядя вслед уходящему Лосюэ, она не выдержала и воскликнула:

— Господин Бай! Почему Вы… почему…

Шаман ласково посмотрел на нее и улыбнулся.

— Достичь взаимопонимания очень трудно, но найти достойного соперника еще труднее. Жаль, что ты не сидела на моем месте. Ты бы увидела.

Вивиан ничего не поняла, но согласно закивала.

— Да, — сказала она, глядя на обледенелую стену, — но Двэйн… почему он до сих пор не вернулся? Там с ним еще моя сестра…

— Я тоже не знаю, — спокойно ответил Байхэчоу. — Но не волнуйся, Двэйн не из тех, кто так просто даст себя умертвить.

И действительно. Как только они замолчали, из стены раздался лукавый голос Двэйна:

— Ха-ха-ха! Я хотел бы, чтобы Король Снежной горы считал меня своим другом. Ведь это так почетно!

Говоря это, Двэйн вальяжно вышел из стены, с Джоанной на руках.

Услышав его, Байхэчоу удивленно вскинул брови.

— Мальчик мой, как ты догадался, что говоря о взаимопонимании, я имел ввиду тебя?

Лицо Двэйна буквально светилось от радости.

— Эх, старина Бай! Будучи твоим противником, я вовсе не имел такой силы, коей обладает этот трансвестит. И все же, я с горем пополам но смог стать тебе если не достойным, то хотя бы интересным соперником. Что до меня, то быть твоим другом все-таки намного удобнее. К тому же, неужели ты не смог бы признаться мне в том, что под «взаимопониманием» имел ввиду вовсе не меня?

Байхэчоу внимательно посмотрел на Двэйна. Наконец, на лице этого всегда ко всему равнодушного старика появилась искренняя улыбка.

— Все верно. Ты абсолютно прав.

Двэйн рассмеялся и подошел к Вивиан. Изобразив на лице удивление, маг затем снова радостно улыбнулся.

— А ты почему здесь, моя маленькая глупая девочка? А, я знаю, ты наверное пришла за своим муженьком, верно?

Вивиан покраснела, но по-прежнему выразительным взглядом смотрела на него, не в силах произнести ни слова.

Двэйн осторожно опустил Джоанну, а затем горячо обнял Вивиан. Улыбка постепенно исчезла с его лица. Она перевел взгляд на Джоанну и, покачав головой, тихо и необычайно серьезно сказал:

— Прости, глупышка…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 443.2. Улыбка Короля Шаманов (часть 2)**

— Простить? За что… простить? — испуганно воскликнула Вивиан.

Двэйн вздохнул. В этот момент он испытывал острое чувство стыда, но по-прежнему говорил очень сдержанно и серьезно:

— Я… кажется, я в огромном долгу перед кое-кем. Поэтому я непременно должен вернуть этот долг. Поэтому… я постоянно думаю о том, что это, должно быть, не очень справедливо по отношению к тебе, а потому… Прости!

Вивиан по-прежнему не понимала, о чем он ей пытался сказать. Она увидела, что другой рукой Двэйн все также придерживал Джоанну. Девушка вдруг в ужасе вскричала:

— Сестра! Что с ней? Что с моей сестрой?

— Она в обмороке, — горько усмехнулся Двэйн. — Очень скоро она придет в себя.

Двэйн поведал Байхэчоу все, что произошло с ним в запечатанном пространстве, не утаив ничего.

Однако, его рассказ, казалось, мало озаботил шамана.

Действительно, если бы маг все это рассказал какому-нибудь обычному прохожему, то для него все эти легенды и сказания о мифологической эре и древних бессмертных были бы чем-то удивительным и вымышленным от начала и до конца.

Однако для Байхэчоу, без пяти минут бога, все упомянутые Двэйном люди были существами предыдущей эпохи, превосходившими его по силам. Поэтому он вовсе не был удивлен.

Услышав о священном храме демонов и о заключенном в башне Аресе, шаман лишь утвердительно кивнул.

Однако, известие о том, что Скарлет Вотерс пожелал остаться подле священных памятников демонической культуры, несколько озадачило его.

Двэйну было очевидно, что Байхэчоу в данную минуту о чем-то напряженно размышлял.

Прошло довольно долго прежде, чем он внезапно улыбнулся.

Было видно, что на лице у старика, вечно серьезного, вечно пребывающего в себе, в этот момент появилась настоящая улыбка.

— Очень хорошо! Я действительно не ошибся в этом молодце, — голос его звучал несколько отстраненно, но Двэйн уловил в нем нотки, которые он раньше никогда в шамане не замечал. — Мне очень любопытно, как повлияет на него то пространство.

Все трое вышли из пещеры и очутились на большой площади.

Вдалеке Двэйн сразу заметил Аой. Эта девочка-террорист прождала их здесь целых три дня! Хотя она с детства жила и тренировалась на Большой Снежной горе, тем не менее за эти три дня, проведенные на самой ее вершине, волосы ее уже покрылись белыми инеем, лицо побледнело и осунулось. Видно было, что она держится из последних сил.

Двэйн вздохнул и, посмотрев на Байхэчоу, с сомнением спросил:

— Старина Бай, сказать по правде, эта твоя ученица очень помогла мне кое с чем, поэтому… Могу ли я просить тебя о снисхождении?

— Двэйн, — серьезно ответил шаман, — в дела Снежной горы тебе лучше не вмешиваться.

Двэйн удивленно заморгал глазами, но, увидев на лице Вивиан отчаянную мольбу, лишь беспомощно вздохнул:

— Неважно, что было в прошлом. Она всю дорогу сопровождала Вивиан. Если бы не обстоятельства, она бы сейчас все также сидела в замке и не навлекла бы на себя столь суровое наказание. К тому же… можно сказать, что я последний ученик Корана, а это…

— Двэйн, — строго перебил его Байхэчоу, — она моя ученица. Она тайком спустилась с горы и предала мой народ. Законы горы тебе известны, какое же наказание я должен назначить ей?

— Хм… — призадумался маг, — думается, что ты единственный, кто может рассуждать о законах гор. Не забывай, как тебе достался престол Короля Шаманов. Где же в законах горы говориться о том, что этот титул можно отбирать насильно?

Лицо Байхэчоу помрачнело. Пристально посмотрев на Двэйна, он собирался что-то сказать, но в этот самый миг Аой подошла к шаману и встала перед ним на одно колено.

Она ужасно замерзла. Он открыла рот, но застыла, не в силах произнести ни слова. Взглянув на нее, шаман удивленно вскинул брови, затем, наконец, поднял руку, с которой тут же сорвался тонкий красный луч.

В тот же миг Аой почувствовала, как по всему ее телу разлилось приятное тепло. Очень скоро ей стало нестерпимо жарко. Она с силой ударила лбом о землю и дрожащим голосом взмолилась:

— Ученица знает, что совершила серьезное преступление. Я не посмею просить у Вас прощение, я лишь прошу у Вас позволения умереть на вершине Снежной горы. Позвольте мне умереть достойно, как и подобает ученице великого Короля Шаманов.

— Неужели ты не хочешь вместе с этим юношей вернуться в Лоулань? — проворчал Байхэчоу.

Аой вздрогнула и, подняв взор, растерянно посмотрела на Двэйна. Заметив Вивиан, стоящую рядом с ним, и Джоанну, лежащую на его руках, она закусила губу. Глаза ее сверкнули решимостью.

— Нет! Ученица готова остаться на Снежной горе и понести наказание, которое она заслуживает… Ученица лишь просит не прогонять нее! Я выросла здесь, это мой дом! Я хочу, чтобы мой дух навсегда остался здесь.

Байхэчоу казался невозмутимым, но взгляд его несколько потеплел. Он долго пристально смотрел на Аой, а затем медленно сказал:

— В жизни у меня была лишь одна ученица. У меня никогда не хватало времени хорошенько обучать тебя, это моя ошибка… А впрочем… Раз ты просишь, я позволю тебе остаться, однако… Ты совершила большую ошибку, а потому не в моей власти смягчать твое наказание.

Голос его стал суровым.

— Аой, я приговариваю тебя к затворничеству! Ты должна сто дней просидеть в одиночестве, и в течение этого времени ты должна выполнить упражнение с сосулькой сто восемь тысяч раз. Если ты сделаешь хоть на раз меньше, то сама спрыгнешь со скалы.

Сказав это, он взмахнул рукавом.

Аой вздрогнула, глаза ее светились благодарностью. Она с трудом встала и, опустив голову, пошла вниз с горы. Проходя мимо Двэйна, она вдруг остановилась и, не удержавшись, подняла на него взор и едва слышно прошептала:

— Береги себя.

Затем она шатающейся походкой начала спускаться с террасы.

Глядя вслед девушке, Двэйн почувствовал себя несколько неловко. Он вздохнул и, переведя взгляд на сурового Байхэчоу, с горечью воскликнул:

— Довольно! Все уже почти закончилось. Похоже, мне тоже пора откланиваться…

— Не провожаю, — безразлично отозвался шаман.

Не обращая внимания на его холодность, Двэйн звонко рассмеялся:

— Вот что я тебе скажу, старина Бай! Ведь мы тоже, можно сказать, в положении учителя и ученика. Я должен идти, разве ты не хочешь дать мне какое-нибудь наставление?

Выражение лица Байхэчоу было по-прежнему мрачным. Хотя он тщательно пытался скрыть свои чувства, но в глазах его помимо его воли блеснул теплый огонек.

Вот только этот великий сильнейший не любил показывать свои настоящие чувства.

— Двэйн, — как можно более спокойно произнес шаман, — тебе надо идти — так проваливай отсюда!

Он резко повернулся к магу спиной и бросил напоследок.

— Однако… раз ты тоже мой ученик, то тебе ни в коем случае нельзя терять свое достоинство, как человека с Большой Снежной горы! В следующий раз, когда ты встретишь соперника, которого не будешь в состоянии одолеть… тогда, можешь снова прибежать сюда. Так уж и быть, я тебе предоставлю надежное убежище.

Услышав в его словах частичку искренней заботы, Двэйн улыбнулся.

— Учитель, неужели если мне будет угрожать серьезная опасность, ты не спустишься с горы и не спасешь меня?

— Я сам лично отправлю тебя на смерть, — мрачно ответил Байхэчоу.

Сказав это, он тихо вздохнул.

— Ты ведь знаешь, в каком я сейчас положении. Я не могу спуститься с горы, даже если захочу.

Глаза Двэйна сверкнули. Он отступил на несколько шагов и, достав из-за пазухи два предмета, выложил их на земле перед шаманом.

— Старина Бай. В этот мой подъем на гору я, честно говоря, с самого начала предполагал, что ты поможешь мне избавиться от этого трансвестита. Однако, ты не стал ждать, пока я тебя попрошу об этом, а сразу вступил с ним в схватку и решил проблему. Я такой человек, что не люблю быть кому-то должен, а потому я эти вещи я дарю тебе, в качестве благодарности.

Сказав это, он поочередно указал на лежащие на земле предметы.

— В этом пузыречке, что слева, еще осталось несколько капель. Это святой источник, называется «Источник вечной молодости». Стоит сделать глоток — и твое тело навсегда станет крепким и стойким. Возможно, эта вода поможет тебе избавиться от проклятья, делающего тебя стариком. Да, а это мой единственный способ стать учеником. Хотя я в этот раз привез тебе то магическое животное, которое ты всегда хотел, однако, честно говоря, он мне самому еще может пригодиться. К тому же, у меня нет больше времени оставаться здесь и ждать, пока ты найдешь способ избавиться от договора, связавшего твою душу, поэтому оставляю тебе священную воду, чтобы у тебя был хотя бы такой способ избежать твоей участи…. Ну как, старина Бай? Достаточно ли щедрый мой подарок?

Невозмутимый внешне, Байхэчоу внутри был очень доволен. Глаза его вспыхнули, он во все глаза уставился на хрустальный пузырек с эликсиром.

— Говоришь, тело станет крепким и стойким?

— Все верно. Эта вещь некогда принадлежала Арагону. Если эта вещь не поможет тебе, то через несколько дней отправь ко мне посланца, и я постараюсь найти время снова подняться на гору и передам тебе магическое животное.

— Двэйн, — казалось, Байхэчоу был очень тронут, хотя все еще пытался скрыть это, — неужели ты не боишься, что когда проклятие падет и я смогу свободно бродить по земле, то… мы станет врагами?

Двэйн громко рассмеялся, указывая пальцем на шамана.

— Да полно тебе, старина Бай! Ты станешь богом, затем тебя ввязываться в земные рутинные дела? Если ты действительно ими интересуешься, то почему же ты не обратил внимание на те племена, которые так долго ждали тебя у подножия горы?

Байхэчоу тяжело вздохнул. Когда он снова посмотрел на Двэйна, взгляд его полностью изменился.

Наконец, он заметил вторую вещь, лежащую на земле возле пузырька. Она была завернута в белую ткань.

— А это что?

— Это?.. а ты открой и увидишь.

Сказав это, Двэйн крепче прижал к себе Джоанну, затем закинул ее на плечо и, взяв за руку Вивиан, громко рассмеялся:

— Ну прощай, старина!

И он, таща за собой свою невесту, широкими шагами направился вниз по склону.

Байхэчоу стоял и спокойно смотрел ему вслед.

Прошло много времени прежде, чем он нагнулся и осторожно поднял предмет с земли.

Удивительно было то, что он сначала взял именно этот сверток, завернутый в белую ткань, а не снимающий проклятье эликсир.

Слегка развернув сверток, он замер в величайшем изумлении.

Потому что в свертке лежал ни какой-нибудь магический предмет небывалой силы, а… обычный кусок мяса, пожаренный на костре.

Тогда Байхэчоу смутно припомнил, что когда он связал Двэйна и велел ему следовать за собой, они как то раз вынуждены были ночевать под открытым небом. Тогда маг развел костер и пожарил мясо, которое затем дал попробовать шаману. Будучи Королем Шаманов и привыкнув к различным трудностям и лишениям, он в жизни никогда не пробовал ничего вкуснее, чем это свежее, сочное и хрустящее мясо.

В тот раз он схватил мясо голыми руками и едва не закричал от боли — такое оно было горячее. Ему пришлось использовать Ледяную Доу Ци, чтобы слегка остудить как его, так и свои пальцы. После этого они оба еще долго громко смеялись.

Ощупывая мясо, Байхэчоу внезапно услышал голос Двэйна, донесшийся откуда-то издалека.

— Не забудь — жареное мясо надо есть горячим!

Губы шамана невольно расплылись в широкой улыбке…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 444.1. Я с ней разберусь (часть 1)**

Филипп уже чувствовал, что скоро ему будет не сдобровать. Ведь несмотря на то, что ему удалось добиться помощи от дамы Листер, завоевав её расположение, а дама Листер, в свою очередь, могла повлиять на Принцессу Луизу, и смягчить недовольства, вызванные похищением двух знатных особ. Когда дама Листер закончила свой монолог, принцесса безмолвно кивнула в знак своего согласия.

— Что ж, забудем о проблемах с Дайли, забудем о ваших невзгодах, — Дама Листер была абсолютно спокойна и безмятежна в лице.

Послушай принцесса, весь этот инцидент был вызван лишь Дайли и её соратником, они решили раздуть эту вражду, и втянули тебя. Ответные действие Герцога Тюльпана – вполне естественная реакция, предпринятая им в безвыходном для него положении. Более того, они взяли с меня клятву о том, что я не причиню тебе зла. Все, что теперь требуется от тебя – всего-лишь появиться на всеобщем пиршестве и держаться там естественно вашей благородной природе, а потом, воспользовавшись случаем, рассказать о тяготах путешествия будущей императрицы… если вам не здоровится, останьтесь в Лоулани еще ненадолго, — дама Листер задорно расхохоталась.

— Просто стоит немного подождать, и все страсти устаканятся сами собой – более того, о принцесса, я как никто другой понимаю вас! Я верю, что вы благочестивая девушка, и никогда бы не ввязывались самовольно в такие хитросплетения судьбы, как эта дурочка Дайли. Из-за этой девчонки теперь может назреть кровопролитная война!

Принцесса Луиза невольно стала теребить волосы, затем, встав, подошла к окну и выглянула наружу… Взирая с самой высокой башни замка, принцесса вдохнула порыв свежего прохладного воздуха и, обернувшись, воодушевленно ответила:

— Что ж, договорились, я склонна принять ваши требования, однако же…

Как только принцесса начала говорить, дама Листер умиротворенно вздохнула, но когда принцесса продолжила, выпрямилась и взволнованно спросила:

— Но что?

— Господин Филипп сказал, что мы в силах удовлетворить все ваши требования. Но меня интересует одно: когда мы сможем увидеть Герцога Тюльпана? — спросила с недовольством принцесса Луиза.

— Вы насильно удерживаете меня здесь, зная, что я – императорская особа! Ваш предводитель Герцог Тюльпан даже не увиделся со мной! Неужели он настолько не уважает меня?

Дама Листер усмехнулась и кивнула головой:

— Хорошо, я устрою вам встречу! Дело в том, что ныне Герцог в отъезде.

— Ах… — недоверчиво отозвалась принцесса. — Захватил в плен императорскую принцессу и будущую императрицу… уже походит на измену… и неужели ради такого не стоило бы вернуться как можно скорее?

Выражение лица дамы Листер говорило о безнадежности ситуации, в которой оказалась принцесса Луиза.

— Видите ли, Двэйн… он не похож на всех других представителей знати… — Дама Листер была просто замечательной актрисой.

Стоит сказать, что мало кто из женщин аристократических родов в этом мире не владеет искусством красивого обмана. В вечер были приглашены почти все аристократы окрестной провинции, главы купеческих гильдий, а также несколько гостей из соседних провинций. Принцесса Луиза торжественно приветствовала всех пребывавших в пиршественном зале. Её облик и манеры становились предметом постоянного внимания и заигрываний со стороны прибывающего мелкопоместного дворянства.

Принцесса совсем не была похожа на здешнюю пленницу. Её гордая осанка будто говорила, что она и есть устроительница сегодняшнего пиршества. К тому же, невеста Герцога Тюльпана, дама Вивиан, отсутствовала, что еще больше виделяло принцессу Луизу из всех, позволяя ей весь вечер быть под прицелом взглядов десятков гостей. Ей не раз приходилось произносить торжественные тосты в честь вечера, будто истинной хозяйке пиршества.

Когда в разговоре принцесса случайно взболтнула о Дайли, о том, что ей сейчас нездоровиться, и она остается в Лоулани на лечение, то все гости охотно поверили принцессе Луизе. Дама Листер не показывалась весь вечер, все время проведя в одной из строго охраняемых усадеб.

Встретившись с Дайли, лицо которой напоминало маску страха и пыток, никто не знал, о чем в тот вечер говорили Дама Листер и Дайли. Лишь стражники, увидев выходящую из усадьбы даму Листер, приметили, что она была рассержена. Ее изначально молодое и красивое женское лицо теперь было серым и неприветливым.

Навстречу Даме Листер внезапно вышел огорченный Филипп. Увидев Даму Листер, Филипп принял благородную стойку и объявил:

— Госпожа, что там говорит наша будущая императрица?

Дама Листер едко улыбнулась в ответ. Кивнув головой и помедлив, она ответила:

— Почтенный Филипп, в чем-то вы наконец-то правы!

— Что, простите?

Дама Листер сказала сквозь смех:

— Она и вправду – самый опасный человек. Нет смысла бояться умных противников, нет смысла бояться дураков, но такой безумной и непредсказуемой особы я давно не видала!

Филипп всегда считал себя смышленым парнем, и с неохотой верил, что эта самовлюбленная недальновидная девчонка способна что-либо противопоставить им. Он с неохотой промолвил:

— Да еще и наш предводитель не с нами.

Помолчав немного и увидев, что дама Листер уходит, он прокричал ей вслед:

— Госпожа, подождите, пожалуйста!

Дама Листер нехотя развернулась, скрестив руки на груди. На ней было черное платье с золотистыми вставками.

— Почтенный Филипп, вам еще есть что сказать?

— Мы оба с вами знаем, что происходят крайне опасные события! — Филипп медленно проговорил. — Неужели вы не считаете, что стоит собрать гарнизон, чтобы защитить наши семьи? Предположим, что пока наши карты не раскрыли, я могу помочь вам и вашей семье, как можно быстрее бежать дальше на северо-запад?

Дама Листер задумчиво взглянула на Филиппа:

— Почтенный Филипп, неужели вы думаете, что на сегодняшний день еще имеем возможность куда-то отступать? Сейчас каждый человек на материке считает род Листер приверженцами Герцога Тюльпана. Я хочу сказать вам одно: мы сейчас в одной лодке! Если вы еще раз позволите себе подобные высказывание, я подумаю, что вы утеряли уважение к своим соратникам!

Договорив, дама Листер подняло голову в знак пренебрежения к собеседнику. Филипп же улыбнулся, отступил на шаг назад и поклонился даме Листер. Мужчина в возрасте, всю жизнь бывший префектом крепости Лоулань, внезапно почувствовал боль в пояснице, отвешивая поклон.

Сэнди был молодым парнем, жившим в лоуланьском замке. Когда-то давно этого плутишку и хитреца привезли с рынка рабов, когда Двэйн решил выкупить его. Сейчас он по-прежнему выглядел юношей, разве что немного похудел. За последнее время, однако, он набрался бесценного опыта в управлении крепостью. Двэйн растил его лично с малых лет. Когда же мать Двэйна обнимала его, то беспокоилась, будто даже своего сына она не обнимала столь нежно!

Даже во время обрядов коронаций Двэйн, под предлогом «помощи главе семьи», так или иначе привлекал его к участию в церемониях. Вполне естественно, что в сердцах всех окружавших придворных стала закрадываться мысль, будто этот паренек необычайно симпатичен Правителю. Ведь Господин и вправду относился к мальчонке, как к сыну. Все опасались, что когда хозяин, рано или поздно, состариться, на его место может прийти этот парнишка как самый подходящий кандидат.

Когда старость начала постигать молодого мальчишку, он был уже истинным аристократом, разве что немного изменился цвет кожи. Единственное, чего ему когда-то недоставало – это истинной юности со всеми её удовольствиями. Как-то раз кто-то из придворных заметил, как Сэнди бросил взгляд на одну из наряженных в ослепительные платья дочерей торговца, приехавшего на пиршество. Это была восемнадцатилетняя купеческая дочь… ужасно толстая. Настолько, что при ходьбе она заваливалась и чуть ли не падала на бок.

Сэнди даже побаивался, что ее позвоночник сломается под весом ее же собственного тела. Правитель знал вкусы своего молодого слуги и посмеивался над ним. В крепости находилось немало служанок, и Сэнди они приходились по вкусу. Так или иначе, было отчетливо видно, что скоро правитель состарится, и Сэнди займет его место.

Сэнди был еще очень юным, но все же обладал холодным и расчетливым умом. Ведь он всегда точно и безотлагательно выполнял поручения правителя, и выполнял их на высшем уровне. Поэтому, увидев, как Сэнди влюбленно смотрит на дочку купца, правитель легонько шлепнул его по затылку, добавив:

— Отведи взгляд, парень! Не заставляй их думать, что род Герцога Тюльпана не знаком с нормами приличия!

Сэнди усмехнулся, затем добавил:

— Боже, дядя Мадэ! Неужели и полюбоваться нельзя? Весь вечер ты учишь меня нормам морали, запрещаешь смотреть на кого бы то ни было! Почему даже на купеческую дочку взглянуть нельзя?

— Нет ничего страшного в том, чтобы просто бросить взгляд, но я боюсь, что ночью ты убежишь из дворца, проникнешь в ее усадьбу и подбросишь цветочный бутон! Не думай, что я выжил из ума, Сэнди!

Сэнди потер руками нос.

— Хорошо, дядюшка Мадэ, но, я, помнится, слышал, что вы в юности тоже были несколько ветрены!

Глаза дяди наполнились красками, будто он что-то вспомнил.

— Конечно! В те годы… герцогиня лично обязывала меня сопровождать молодого герцога. И все молодые служанки в тайне были без ума от меня… хе-хе!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 444.2. Я с ней разберусь (часть 2)**

Внезапно в голове дяди мелькнула мысль о том, что не стоило бы рассказывать парнишке подобные вещи. Поэтому дядя закашлялся и уставился на мальчишку пристальным взглядом, говоря при этом:

— Скорее, надо присмотреть за слугами, как они там приводят все в порядок! Здешняя посуда необычайно редка и ценна, не дай Бог им разбить хоть что-то! Нужно еще проведать Повелителя!

Внезапно Мадэ заметил, что паренек его вовсе не слушает, он недовольно посмотрел на своего подопечного. Парень все завороженно взирал в сторону входа. Вероятно, он все высматривал свою внезапную избранницу. В конце концов, дядюшка рассердился, но тоже бросил взгляд на вход в пиршественный зал. Двери были открыты настежь, и трое человек пытались войти в зал, несмотря на препятствования слуг. Они были одеты совсем не как приглашенные на пир люди!

Всю их одежду составляли какие-то лохмотья, их лица были покрыты пылью, волосы на головах напоминали солому. Даже тот мужчина, что был их предводителем, был одет в порванные штаны. На нем не было никакого приличного пальто. Вместо этого были лишь привычные северо-западные меховые полушубки. Две девушки, что были рядом с ним, напоминали бездомных, и казалось, что с них вот-вот посыпется грязь.

Но то, что заставляло Мадэ удивляться все больше – это то, что эта троица пыталась прорваться на пир. Они бежали вглубь пиршественного зала, не обращая внимания на слуг, пытавшихся их остановить. Бежавший впереди всех мужчина достиг стола и, схватив сальной рукой золоченый бокал, в один присест выпил находившееся в нем ценнейшее старое вино. Второй рукой он схватил окорок благородного мяса и принялся жрать! Он не обращал внимания на кого-либо, только ел без остановки.

Две девушки, что прибежали с ним, были несколько поделикатнее, но все же не походили на почетных гостей. Каждая из девушек пыталась съесть по огромной булке. Одна из них чуть было не подавилась, проглатывая очередной кусок хлеба. Спустя некоторое время мужчина поднял глаза, наконец, оторвавшись от очередного винного бокала. Половина яств на столе была съедена или попросту опрокинута.

Дядя Мадэ искривился в лице. Этот бокал стоит несколько сотен монет! Откуда взялись эти трое нищих? Где вся стража! Гвардия Герцога Тюльпана! Мадэ закипал от ярости! Дядюшка было зашагал в сторону нищих, но внезапно остановился. Нищий мужчина поднял глаза и посмотрел в его сторону:

— Дорогой Мадэ!!! ХА! А уж и не думал, что увижу тебя! Не ел три дня, устал, как собака! Как приятно, что ты приготовился как надо! Все, как я люблю!

Помедлив мгновение, он звучно рыгнул, затем вздохнув, продолжил:

— Мадэ, ну что ты так нарядился? Неужели у нас дома какой-то праздник?

Конечно, Мадэ слышал, что ему говорили, но удивление было столь сильно, что челюсть совсем не поднималась.

— Двэйн, Господин Двэйн???

Затем Мадэ стал с силой протирать глаза. И вправду, этот нищий попрошайка, покрытый землей, был Двэйном! Но что еще больше изумляло старика, так это стоящие подле девицы, грызущие хлеб. Неужели… этого не может быть… это госпожа Вивиан? А вторая особа, схватившая столовый нож и кромсающая огромный стейк… Неужели это воительница Джоанна?

— Герцог… Почтенный Герцог, — говорил, запинаясь, Сэнди. — Где вы так испачкались? Я не слышал, чтобы в окрестных землях происходило что-то страшное!

Мадэ похлопал его сзади по плечу, и Санди поспешно встал на правое колено. Двэйн, следуя правилам этикета, утер рот салфеткой. Наелся он уже к тому времени чуть ли не до рвоты. Наконец, Двэйн начал свой рассказ:

— Ох, долгая история! Кажется, здесь происходит что-то грандиозное, Мы пересекли хребет Цилималошань, затем прошли пустыню и степь, дабы не делать большого крюка… но эти горы чертовски высоки! И ветер там чертовски сильный! И он сдул меня на запад! В пустыне же меня настигла буря, и было попросту негде найти еду! Мадэ, довольно распросов! Скорее приготовь мое спальное место, у меня совершенно нет сил! Да и переодеться да помыться мне бы не помешало!

Когда Двэйн уединился в своей комнате и принял горячую ванну, он, наконец-то, вздохнул с облегчением. В самом деле, полет от горы шаманов через всю пустыню выдался на редкость утомительным! Этой троице выпали непростые испытания. Больше всего Двэйна огорчал тот факт, что в его перстне совсем не осталось силы. Многие припасы, что были у них при себе, попросту испортились. Теперь только горячая вода и пища, наконец, снимали накопившийся стресс.

Двэйн встал и стал оборачиваться в белое ворсистое полотенце. Большинство аристократов никогда не совершает омовение просто так, обычно их сопровождают красивые девушки, но для Двэйна это представлялось ужасным, развратным и просто нестерпимым. Выйдя из бани, Двэйн увидел неподалеку огорченного Филиппа.

Но что больше всего изумляло Двэйна, так это то, что подле Филиппа стояла дама Листер.

Все жители Лоулани желали увидеть внезапно вернувшегося Двэйна. В конце концов, отныне все были в одной лодке.

— Неужели вы двое забыли, что не следует тревожить людей, когда они совершают омовения!

Двэйн тяжело вздохнул, хотя и не чувствовал никакого стыда. В конце концов, что же такого ужасного в мужчине, одетого в одежду для плавания? Люди ведь как-то ходят во всеобщие купальни? Филипп первый сделал шаг вперед, сказав:

— Повелитель, если мы не побеспокоим вас сейчас, боюсь, у вас больше не будет возможности спокойно принимать ванну!

— Хммм, и что же случилось? — с недоумением спросил Двэйн.

Лицо Двэйна до сих пор не выражало никакой заинтересованности, что было, впрочем, ожидаемо, ведь уже навидался достаточно за последнее время. Боги, феи и магические чары отныне вряд ли впечатлили бы Двэйна. Что ж, быть может, здесь случилось то-то поинтереснее? Филипп же, не тратя слишком много времени, приступил к рассказу о поимки Дайли, пытавшейся выкрасть военные тайны. Уже на середине рассказа глаза Двэйна наполнились злобой.

— Так, стало быть, у нас в темнице будущая императрица и принцесса Луиза?

Двэйн подмигнул Филиппу.

— Принцесса по-прежнему в самых лучших покоях замка! Довольствуется прелестями жизни! А вот Дайли я заточил за решетку в нашей подземной темнице, она полностью отрезана от мира.

— В маленькой яме?

— Хочешь сказать, у нас в плену будущая супруга принца-регента?

— Еще мы убили ее телохранителей – около сотни человек.

— Я спрашиваю тебя, дорогой Филипп, почему мы всегда влипаем в переделки?

Филипп перешел почти на шепот:

— Господин, я пытался скрыть это событие, вас не было, и я распорядился самостоятельно, поэтому…

— Поэтому что?

— Поэтому, — спокойно продолжал Филипп, — перед Вами, господин, отныне два пути: первый – вы как можно скорее выносите решение, а заодно и учите меня действовать в подобной ситуации. Второй же вариант…

Тут Филипп внезапно прервался, тяжело вздохнув:

— Придется повернуть против течения реки!

Двэйн задумчиво смотрел в глаза Филиппу, потом перевел взгляд на даму Листер, его лицо было серьезным и напряженным. Поразмыслив недолго, Двэйн сказал:

— Что ж, ладно, кажется, я знаю, что нам делать, но сейчас вам лучше уйти.

Филипп усмехнулся, уже готовясь отвесить свой фирменный поклон и удалиться, но тут вмешалась дама Листер:

— Почтенный Герцог, я думаю, вы не понимаете всей серьезности ситуации.

— Конечно, я понимаю, — равнодушно сказал Двэйн. — А еще больше я понимаю, что сейчас мне необходимо помыться, и на мне, как видите, одно лишь полотенце, я полагаю, что не стоит нам с вами, госпожа, в данной обстановке решать столь важные вопросы.

Но видя мрачный взгляд дамы Листер, Двэйн сказал:

— Ну, хорошо, госпожа, успокойтесь, у меня уже есть план, я разберусь с этой особой, — договорив, Двйэн обернулся и ушел в глубь комнаты для омовений.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 445. Нелегкая доля Дайли**

Конечно, вполне очевидно то, что последнее время события в жизни Дайли складывались не совсем в благоприятном для неё ключе. В первые несколько дней своего неожиданного пленения эта миловидная особа, будущая императрица, была крайне подавлена и находилась в растерянности.

Приняв своё неминуемое поражение, больше всего отныне Дайли боялась этого варвара Лонгботтома. Пугало не столько то, что у этого парня точно на уме было невесть что, даже сама его кровожадность и жестокость наводили не такой ужас. В конце концов, даже с такими людьми нужно уметь вести себя правильно.

Конечно, этот парень – полный идиот. Такие как он сначала убивают, а затем смотрят, кого убили. Появись такой офицер в рядах имперской армии, он был бы с позором уволен без промедления. Эх, стало быть, и Герцог Тюльпан – тот еще мерзавец.

Перенеся львиную долю страха и паники, запертая в темном подземелье Дайли стала мало-помалу подбадривать себя, что не все еще потеряно, что надежда еще есть! Ей стоило немалых усилий победить панику и вновь начать трезво смотреть на сложившееся положение. Выросшая в дворцовых интригах и нелегких условиях жизни будущей императрицы, Дайли все же располагала некоторой силой духа и была готова постоять за себя. Она видела в себе девушку, на плечи которой выпала нелегкая доля, но она чувствовала в себе силы выполнить свое предназначение с честью. В конце концов, императрица она или нет?

Хотя в окрестностях дворца и витали слухи о том, что все больше сановников склонны идти против императорской власти и против принца-регента, но покамест никто не осмеливался совершить какое-то злодеяние. А посему молодая Дайли чувствовала, что судьба вместо имперского престола может подарить ей чин наложницы нового императора, который рано или поздно свергнет её брата. Но даже при совсем не выгодном раскладе Дайли могла рассчитывать на чин сановника или чиновника.

Хотя нынешний правитель имел прямого наследника, а также и маленькую наследницу, однако же, мало ли что может произойти в будущем, не так ли… говорят, принц-регент в последнее время все дальше и дальше от своей супруги… к тому же, её здоровье в последние годы все хуже и хуже. Будущее столь загадочно, кто знает, что оно сулит…

Внезапно Дайли стало как-то не по себе, будто её внутренний голос внезапно взболтнул лишнего… ну, что меня понесло на этот северо-запад вмешиваться в эти конфликты… в столь опасные конфликты. Знать бы об этом заранее, на моем месте бы был какой-нибудь чиновник, но никак не я! Но, конечно, моя жадность здесь тоже виновата! Я так хотела забрать этот секрет себе! Но Дайли никак не могла рассчитывать на то, что здесь ее столь внезапно разоблачат, и ей день за днем придется коротать в темнице.

Но через три дня Дайли привыкла к своей новой жизни и мысли о том, что она не выдержит заключения и умрет здесь её более не посещали. Хотя она и не была какой-то подготовленной шпионкой, а всего лишь избалованной и несколько изнеженной девчонкой из императорского дворца. Неотесанные варвары Герцога Тюльпана… неужели им совсем неведомы нормы императорского этикета и почтения к военнопленным? Ведь согласно уставу аристократии всех провинции Роландовской земли – любой попавший в плен человек благородной крови должен быть принят в плену со всеми надлежащими почестями. Но эти северо-западные варвары… из другого теста, видимо… бросили меня в эту грязную темницу. Черт возьми… да это преступление против морали и правил! В этом проклятом подвале даже солнца не видно! День изо дня единственный мой свет – тусклая лампада, которую меняют раз в день!

Кругом лишь четыре каменных и холодных стены, да и кровать на редкость неудобная! В первый день здешнего заключения Дайли чувствовала себя оскорбленной и попранной. В конце концов, она стала стучаться в дверь и гневным голосом кричать стражникам всякие гадости.

Стражники безразлично кивали головами. Равнодушие всех окружавших Дайли в эти нелегкие дни людей выводило её из себя, заставляя краснеть от злости. Лишь к середине дня девушка, смирившись с непреодолимостью ситуации, успокоилась. Всех слуг Герцога Тюльпана она уже давно заклеймила как последних мерзавцев.

Через семь дней после заключения Дайли Двэйн внезапно объявился в своей вотчине. Но Герцог не пожелал увидеться с будущей императрицей, столь внезапно попавшей к нему в плен. Неужели сам Двэйн отдал своим слугам приказ так обращаться с императорской особой?! В подземелье Дайли совершенно не чувствовала времени, ориентируясь лишь на те моменты, когда ей приносили еду. Когда на восьмой день стражник принес очередной обед для пленницы, Дайли чуть не упала в обморок!

Этот Герцог Тюльпан – неотесанный дикарь! Он держит меня за свинью? Несмотря на то, что пища с самого начала оставляла желать лучшего, но тогда её еще можно было глотать… хотя бы был питательный бульон и хлеб. Но в этот день стражник принес для Дайли какую-то черную, как смола, штуку… судя по запаху, это была старая пшеничная шелуха.

На юге подобную дрянь ели лишь крестьяне в голодные годы. В хорошие же времена этим кормили свиней!

Сперва Дайли показала свою аристократичность и не пожелала прикоснуться к своему прекрасному угощению. Она сбила со стола ногой тарелку с яствами и надменно уселась, отвернувшись к стене… однако вскоре она поплатилась за свою неблагодарность!

Спустя некоторое время она почувствовала, что кишки гложит неслабый голод. К тому же, её не покидала мысль, что люди Герцога Тюльпана и сами будто бы ничего не едят толком. До этого Дайли располагала ежедневным трехразовым питанием, но за сегодня единственной едой для неё были эти харчи для свиней. Весь следующий день Дайли была равнодушна и холодна, перебарывая саму себя. Но в душе она глубоко сожалела. Но как можно есть эту дрянь?

Как только сверху на лестнице послышались шаги, Дайли вновь приняла своенравную позу и отвернулась к стене, нашептывая себе:

— Дайли, Дайли, ты же будущая императрица, держись, не дай унизить себя, давай! Ты же сильная девочка!

Но живот безнадежно сводило от голода, и держаться императорской особой было все труднее…

Вскоре голод возобладал над измученной девушкой. Она очень пожалела о своих последних выходках, ведь голод уже не на шутку мучил её. В конце концов, она обернулась и голодным взглядом взглянула на остатки своей последней еды, которые с пугающей жадностью доедались двумя огромными крысами.

Это ужасное зрелище заставило Дайли громко вскрикнуть от внезапно накатившего ужаса. Как известно, большинство женщин нашего мира панически бояться крыс. Дайли была как раз из таких особ. Более того, она со злостью обнаружила, что её обед съеден этими мерзкими тварями. Крысы не успели съесть все, лишь погрызи хлеб с краев, но есть его теперь не хотелось еще больше!

Даже под страхом смерти от голода Дайли не стала бы доедать за крысой. Поэтому все, что оставалось будущей императрице теперь – это по-прежнему сидеть в углу комнаты с каменным лицом в горделивой позе. Один из кирпичей в стенах каземата был подвижен. И именно этот кирпич только что отодвинулся, выпав из стены, и в отверстии показался глаз Двэйна. Он находился в секретной комнате, наблюдая за Дайли.

Он смотрел на неё уже с полдня напролет. Двэйн усмехнулся, и две крысы в страхе съежились в противоположном углу комнаты. Двэйн обернулся и сказал двум запуганным животным:

— Не бойтесь, я не причиню вам вреда.

Пользуясь магией, Двэйн управлял крысами и заставил их съесть обед Дайли. Двэйн безмолвно наблюдал за тем, как девушка медленно, но верно придается панике. В какой-то момент Двэйн отвлекся и покинул подземелье.

В этот вечер будущая императрица окончательно подверглась панике. Во сне девушка видела дворцовую кухню, привычную толстую повариху, ее любимый сладкий пудинг. Внезапно Дайли проснулась от громкого шума. Со стороны входа доносился звук оживленной ходьбы. Казалось, в подземелье вот-вот ворвется рота пехотинцев.

С неприятным лязгом дверь темницы открылась, Дайли с трудом поднялась с кровати. Увидев вошедших, она все же вздохнула с облегчением. Кажется, Герцог Тюльпан, наконец, и сам снизошел до будущей императрицы. Но вскоре девушку охватил страх. Несколько крепких мужчин с силой подняли Дайли с постели и куда-то насильно повели. Девушка чувствовала себя курицей, которую злой фермер тащил на беспощадный убой. Внезапно кто-то расстегнул верхние бретели Дайли и она оглянуться не успела, как вся верхняя часть её тела была абсолютно нагой. Дайли уже давно позабыла о нормах дворцовой морали и закричала, как загнанный зверек. Неужели… они собираются обесчестить меня? Ужасная мысль заставила Дайли едва ли не потерять сознание от паники.

Жаль, но паника отнюдь не была путем к спасению для попавшей в беду девушки! С грохотом к Дайли вновь вернулось сознание. Голая и запуганная Дайли напоминала загнанного зверька. Дайли была девственницей, и даже наблюдавшему со стороны Двэйну действия ворвавшихся в комнату мужчин казались несколько жестокими.

И тут Дайли, наконец, смогла выхватить из темноты лица тех, кто лишил её одежды. Это оказались никакие не варвары, а шестеро крепких служанок. На какое-то время Дайли стало легче и она поуспокоилась. Всякий стыд в душе девушки давно исчез. Служанки внесли в комнату несколько бочек с горячей водой. Каждая из служанок держала в руках большую щетку.

Вскоре Дайли уже начали мыть, как непослушного зверька. Дайли казалось, что вскоре она вновь упадет в обморок. Служанки натирали её в самых интимных и деликатных местах, ну что они себе позволяют… служанки схватили Дайли за руки и ноги, а оставшиеся стали мыть её интимные области. Странное чувство, наступившее после окончания банных процедур… Напугала Дайли еще больше. И этот страх уже не был сознательным, он исходил откуда-то из глубины души… в конце концов, не выдержав, Дайли зарыдала. Слезы горя и унижения катились по ее щекам. В этот день Дайли узнала, что такое страх!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 446. Соблазнительно…**

Дайли попыталась закричать, но мгновенно оставила эту мысль, услышав грубый и басовитый голос одной из служанок:

— Ну, че орешь! Не убьют тебя, не убьют!

Внезапно тяжелая ладонь служанки с силой шлепнула юную Дайли прямо по заднице. Даже в самых страшных снах Дайли не предполагала, что может получить такую оплеуху от какой-то служанки. В конце концов, даже своему будущему мужу-аристократу Дайли едва бы позволила бы такую вольность, ведь ни в коем случае нельзя забывать об аристократическому этикете.

Но в эту секунду девушка была охвачена ужасом настолько, что когда получила этот обиднейший шлепок, ей показалось, что её тело – длинная гитарная струна, по которой с силой ударил пьяный музыкант.

Дайли чуть не упала в обморок. Девушка вновь попытала кричать, но из её горла вырвалось лишь невнятное хрипение. Невзрачная грузная служанка преклонных лет подошла вплотную к Дайли с довольным и злорадным лицом:

— Ну, и недотрога же ты, тьфу!

Договорив, она с силой уложила Дайли на колено и отшлепала её еще раз десять. Дайли думала, что её сердце вот-вот выскочит из груди. В сердце Дайли был позор и горечь, а также неимоверное раздражение, что какая-то служанка позволила себе такое в адрес будущей императрицы. Столь ухоженное и аристократическое тело теперь безнаказанно истезалось какими-то простолюдинками.

Щетка медленно поглаживала тело Дайли, рука опускалась на её ягодицы, а ответом на её крики были насмешки и ухмылки, от которых Дайли краснела, как помидор. Даже в самом страшном кошмаре Дайли не приходилось видеть такого… Дайли держали в руках, как беззащитного ягненка, она ничего не могла сделать и лишь была беспомощной пленницей служанок.

Она была готова поверить, что скоро её просто зажарят на открытом огне, как аппетитного ягненка. Дайли уже помышляла упасть в обморок, но вскоре её голова оказывалась в чане с водой, и обморок отступал. Вскоре Дайли обнаружила, что вся её кожа стала красной от недавних банных процедур. Но Дайли не знала, то ли причиной было мытье и издевательство служанок, то ли страх и стыд.

Когда, спустя некоторое время, Дайли вновь вытащили из чана с водой, как ягненка, и отпустили, служанки, подхватив ведра с щетками, удалились восвояси, захлопнув железную дверь темницы и оставив докрасна отмытую девушку в темнице одну.

Дайли не знала, как относиться к этому событию. С одной стороны, её сердце терзала обида и оскорбление, но её тело было действительно чисто. Больше всего терзало то, что отмывшие её тело служанки не оставили ей и набедреной повязки, унеся с собой всю ее одежду. Хоть Дайли и была здесь абсолютно одна, но её дворцовой воспитание все равно заставляло её чувствовать себя крайне некомфортно без всякой одежды.

Дайли еще долго стояла на месте и безмолвно роняла слезы на пол темницы. Она тряслась от страха, была совершенно беспомощна, стоя голой в темной комнате темнице.

Когда где-то за дверью, в коридорах подземелья, послышались чьи-то шаркающие шаги, Дайли напряглась, как перепуганный кролик. Она села на кровать и почти что свернулась клубком, ведь только такая польза позволяла ей чувствовать себя в какой-то безопасности. Все это время Двэйн наблюдал, как напыщенная дворцовая особа вмиг потеряла всю свою надменность, как от её гордыни не осталось и следа…

Двэйн довольно кивнул головой. Двэйн неслышно вышел из потайной комнаты в главный зал, наткнувшись в коридоре на возвращающихся служанок. Те при виде Герцога Тюльпана виновато опустили взгляд.

— Вы все правильно сделали… — сказал им Двэйн. — Я вполне доволен. Ступайте и найдите Мадэ! Каждая получает по десять монет золотом! И я надеюсь, о произошедшем сегодня никто не узнает! Если кто-то разнесет слух о сегодняшнем, вы все шестеро отправитесь рабами в Осгилиат!

Договорив, Двэйн взмахнул рукой, дав служанкам знак идти прочь. Затем Двэйн обратился к охранявшему вход в подземелье стражнику:

— Без моего ведома никто не имеет права войти!

Слугам возле входа в подземелье Двэйн приказал:

— Что бы вы не услышали из этой темницы, вы ничего не слышите, ясно вам?! Итак, всем собраться здесь и построиться в шеренгу!

Прислуживавшие здесь люди были самыми преданными из Двэйновых слуг. И, хотя они знали, что в подземелье заперта беззащитная девушка, они не смели ослушаться своего предводителя… несмотря на мрачные и подавленные взгляды.

\*Скррип…\*

Двэйн открыл дверь подземелья, и оттуда тут же послышался испуганный возглас будущей императрицы…

В руках Двэйн нес тусклый светильник, освещающий путь. Войдя в комнату, Двэйн увидел в свете лампы прекрасную девушку, сидящую на кровати, свесив ноги и закрыв грудь руками. Все ее лицо было покрыто следами отслез. Как она ни старалась закрыть своего обнаженного тела, её попытки скрыться от глаз Двэйна были тщетны. Её движения же, напротив, пробуждали в мужском разуме страсть.

Дайли, без сомнения, обладала на редкость красивым телом. Её пропорциональное округлое лицо без единого изъяна дополнялось столь же безупречной фигурой. В особенности, эта соблазнительная пара прямых и ровных ножек… как она ни старалась подвернуть их под себя, красоту и соблазнительность было не скрыть. Две маленькие ладошки пытались закрыть самое сокровенное место любой девушки.

Девушка не ожидала прихода Двэйна, и даже не успела вновь закрыть грудь и каштанового цвета волосы чуть пониже живота.

Когда Двэйн вошел в комнату, сердце Дайли ушло в пятки. Видя спокойно вошедшего в комнату молодого мужчины, Дайли не могла отчетливо разглядеть гостя, но что-то подсказывало ей, что он видит её просто замечательно… достаточно, чтобы рассмотреть все прелести её замечательного тела…

Немой позор вновь вторгся в сердце Дайли. Но где же дворцовый этикет, высокие нравы… где это все? Всю свою юношескую жизнь Дайли считала, что лишь наиболее привилегированные мужчины, возможно, когда-нибудь смогут любоваться её телом… лучшим кандидатом был, конечно, будущий император или регент… но когда Дайли раздели до гола в этой темной полной крыс комнате, её идеалы оказались жестоко попраны.

Мысли, что приходили ей в голову от того, что может быть на уме у этого мужчины, вызывали у Дайли панический ужас… Она тихо плакала и не двигалась с места.

Двэйн все продолжал смотреть на измученную девушку. И все же, эта девка крайне глупа! Она сама втянула всех в это приключение, ведь даже будь она поумнее, Двэйн никогда бы не стал враждовать с другими аристократическими фамилиями, но теперь это неизбежно.

С другой стороны… эта Дайли и вправду соблазнительная крошка… к тому же, в таких условиях эта напыщенная аристократическая девка внезапно забыла о своем высокомерии и лишь смотрела испуганными глазами, как загнанный зверек. А выглядела она более чем соблазнительно… более чем…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 447.Ты думаешь, ты столь важная штучка?**

Двэйн глубоко вздохнул, подавив в себе некоторое смятение, порожденное сложившейся ситуацией.

— Дрожайшая Дайли! — мягким голосом сказал Двэйн.

Его голос для девушки показался столь прекрасным, будто был способен развеять любой страх и напряжение, что таил этот мир. Но в в этой темнице даже мягкий голос Двэйна все же наполнял сердце Дайли страхом.

— Госпожа Дайли, я – Двэйн. Я полагаю, вы рассчитывали на встречу со мной…

Улыбнувшись, Двэйн сблизился с Дайли еще на два шага. Улыбка Двэйна напоминал улыбку аристократа на роскошном балу.

— Ах, какая жалость, что нам пришлось столкнуться с вами именно в столь неблагоприятной манере… Ваше высочество.

Уважительно обращаясь к Дайли, Двэйн лишь вызывал у нее раздражение!

ДА! Я, черт возьми, королева! Будущая властительница Империи! Одна из самых почетных женщин этой земли! Досадно ему…

Однако же, раздражение и гнев Дайли были вскоре напрочь перебиты Двэйном. Дабы успокоить Дайли, Двэйн сделал лишь одно движение. Одно простое, но изящное и элегантное движение. Вмиг Двэйн оказался возле Дайли. До Дайли оставалось какое-то ничтожное расстояние. Стоило лишь протянуть руку. Вмиг ладонь Двэйна уже тянулась к девушке. Она была ухоженной, элегантной и бледной, как у высочайшего аристократа.

Конечно же, в этой темной сырой темнице для изнеженной девушки эти две ладони предстали сущим кошмаром. Двэйн нежно поглаживал ногу Дайли. Только лишь Двэйн прикоснулся к коже девушки, как та вскрикнула, будто увидела смерть прямо перед собой, в панике отпрянув.

Жаль, что бедная девушка и так сидела в углу, поэтому отступать было некуда. Пальцы Двэйна без малейших усилий, не встречая сопротивления, легли на голень девушки. Затем Двэйн слегка сжал ладонь, заставив Дайли едва ли не упасть в обморок.

Бедная девушка думала, что вот-вот её сердце выпрыгнет из груди, и будущая императрица простится со своей нелегкой жизнью. Этот Герцог Тюльпан! Его рука… его рука движется все выше! Ладонь Двэйна ритмично двигалась вверх, почти достигнув бедер Дайли. Пальцы Двэйна настукивали какую-то мелодию, затем вновь начинали гладить голень Дайли.

Поглаживания заставили Дайли настолько покраснеть в лице, что, казалось, из её лица потоком хлынет кровь. Дыхание девушки сильно участилось, зрачки расширились, но кроме ужаса в глазах Дайли появилось ещё кое-что…

— Смотрите, госпожа Дайли, — рука Двэйна остановилась на коленке Дайли, а взгляд Двэйна нацелился прямо в глаза девушки.

Дайли почувствовала, что вот-вот сгорит от стыда, а взгляд Двэйна заставил её сердце еще больше болеть от позора и стыда. Но самое ужасное – Дайли отныне не могла контролировать и свои потаённые желания…

— Госпожа Дайли, я думаю, вы понимаете, как сейчас обстоят ваши дела.

Двэйн усмехнулся, его палец легонько вырисовывал узоры на коленке Дайли. Он хитрым взглядом посмотрел в глаза Дайли.

— Надо же, вы – будущая императрица, но, если я пожелаю, то смогу насладиться вашим телом вдоволь, как мне будет угодно! Поэтому перед началом нашей беседы я хочу, чтобы вы уяснили: ваше королевское достоинство здесь не стоит ни гроша! Стоит мне захотеть, и я сделаю с вами все, что угодно! Вы меня поняли?

Дайли в страхе закивала головой. Двэйн вновь засмеялся. Ему в глаза бросалась грудь Дайли и её изящная поясница.

— Вы и вправду очень красива – пускай это будет вам мой комплимент, как от мужчины красивой женщине!

Дайли, слегка преодолев страх, заговорила:

— Господин Герцог Тюльпан, что же вам нужно от меня?

— О нет, нет, нет… — медленно покачал головой Двэйн. — Вы уже в моих руках, все, чего я не захотел бы от вас – вы предоставите мне без обсуждений! Поэтому ваш вопрос неуместен, это я вынужден спросить вас: госпожа Дайли, чего же ты ищешь здесь, в конце концов?

— Я? Я… просто хочу вернуться домой живой и невредимой.

На глаза Дайли вновь выступили слезы.

— Видят боги, Герцог Тюльпан, я проиграла, отпустите меня, и я клянусь, что ни я, ни мои родители никогда и не вспомнят о произошедшем! Все, что я знаю, я унесу с собой в могилу!

Тон Дайли и вправду был очень искренним. Более того, в глубине души девушка и вправду хотела, чтобы события сложились именно так.

Но Двэйн лишь надменно улыбнулся в ответ. В его взгляде была явная насмешка. Дайли поняла, что перед ней отнюдь не юнец, а опытный и мудрый правитель своей земли. И на Дайли он смотрел, как на маленькую капризную девочку.

— Хах, госпожа Дайли, а вы начинаете мне нравиться!

Двэйн улыбнулся, как улыбаются друзья в своих ежедневных беседах.

— Правда, вы буквально недавно почему-то стали мне очень симпатичны! Вы девственница? Что ж, это, безусловно, похвально, но, к сожалению, мне совершенно не интересны ваши клятвы и обещания!

Двэйн сурово продолжил:

— В нашем мире есть лишь три типа людей, которые не умеют давать клятвы.

Двэйн поднял палец вверх:

— Первый тип – это священнослужители! Вторая – это политики! Я думаю, что клятва, данная блудницей, надежнее той, что дал человек, принадлежащий к трону!

— Третья же группа… это женщины, особенно – красивые!

Глядя на безжизненное от страха лицо Дайли, Двэйн протянул руку и снял слезинку с лица девушки, мягко сказав:

— Дорогая Дайли, я верю, что сейчас вы боитесь меня не на шутку, и действительно сожалеете, но я по-прежнему не могу верить вам, ведь я все больше убеждаюсь в одном – все женщины крайне непостоянные существа. Кто знает, быть может, не пройдет и трех дней, как в вашем сердце разгорится огонь мести, и вы станете моим злейшим врагом.

— Я никогда… я клянусь… — Дайли не успела договорить, как Двэйн положил свой палец на её губы.

— Не беспокойтесь, госпожа Дайли, не беспокойтесь…

Убрав руку, Двэйн стал всматриваться в лицо Дайли. У этой девушки очаровательные глаза, особенно же, в этих глазах красивым смотрится этот искренний неподдельный страх, даже он сводил бы с ума любого мужчину.

— Для начала, я сам представлюсь, — вымолвил Двэйн. — Я отнюдь не славный малый, и отнюдь не благородный муж! Вы можете заклеймить меня мерзавцем и подлецом, но сейчас я даю вам выбор.

Двэйн равнодушно продолжил:

— В первом случае, я воспользуюсь вами вдоволь… никогда не отказывался от таких красоток. Да, к тому же, овладеть будущей императрицей можно весьма не часто. Воспользовавшись вами, я наверняка поделюсь вами и с кем-нибудь еще… дорогая, я достаточно изощренный колдун, у меня под рукой не один десяток столь же изощренных заклинаний! Одно из них заставит вас забеременеть, а когда придет время, я верну вас в имперский дворец! Вы представляете себе свою судьбу в этом случае?

Дайли почувствовала, что у неё вспотели ладони. Неужели это конец? Если уж проблема настолько серьезная, безусловно, меня казнят, и наверняка найдут этому благородное обоснование… кто знает, приму ли я яд, или же веревка оборвет мою жизнь, но долго я в этом мире не задержусь… С детства в моем сердце было столько идеалов и принципов… в один миг все превратилось в пепел! Кто знает, какую беду все это может навлечь на мой род…

— Но… — Дайли почувствовала на себе пристальный взгляд Двэйна, и он вызывал у неё ужасные мысли, нагоняя панику.

В конце концов, Дайли вымолвила:

— Но, Герцог Тюльпан, вам это тоже отнюдь не на руку… если вы так поступите со мной, обесчестите королеву, то ваша участь будет не менее незавидной…

— Хаххахха… — Двэйн вновь засмеялся, и этот смех вновь заставил Дайли стать робкой.

— Госпожа Дайли, могу лишь сказать вам: вы, судя по всему, совершенно не понимаете мужчин!

Взглянув в испуганные глаза, Двэйн слегка смягчился, добавив:

— Из-за тебя? Из-за какой-то девчонки развязывать гражданскую войну? По-твоему, принц-регент полный идиот? Поверь, тот, кто сейчас на троне – истинный лгун! Я вполне допускаю, что рано или поздно он сам отдаст приказ разобраться с тобой. Что же до меня… я – самый большой денежный вкладчик всей империи, они не пойдут против меня из-за какой-то девчонки! Перебрасывать войска на северо-запад и вести кровопролитную масштабную войну против меня?

Двэйн с насмешкой посмотрел на Дайли.

— Что-то я очень сомневаюсь в возможности того, что ты говоришь. Неужели ты думаешь, что у твоего жениха мозгов столько же, сколько у свиньи? Или же ты считаешь, что настолько сильно сводишь мужчин с ума?

Несколькими последними фразами Двэйн окончательно убил надежду Дайли на всякий положительный исход.

— Дорогая, ты надеялась, что ты – столь важная штучка?

Эта фраза ударила подобно хлысту. В глубине души она давно лишилась всяких надежд, но теперь её подавленность усиливалась многократно. Если все происходит так, как говорит Двэйн, то судьба Дайли крайне безрадостна. Разве сможет лишенная насильно девственности принцесса стать императрицей? А принц-регент? Он ведь будет вне себя, если узнает о случившемся с будущей императрицей. Но ведь не будет же он вымещать гнев на представителях собственной же фамилии… но и звания императрице Дайли будет не видать!

Ну, надо же, правитель, получая столь неприятный сюрприз, начинает реагировать на это, как на победу! А этот Герцог Тюльпан… поплатится ли он за свои деяния? И вправду неясно! Но, по всей видимости, принц-регент и вправду дорожит им… но этот Двэйн сказал одну крайне мудрую вещь… принц-регент не в силах за два года подготовиться к еще одной масштабной войне!

Этому Герцогу Тюльпану только и нужно, что начать подражать генералу Руугарду, собрать войска на северо-западе, делать принцу-регенту знаки верности, но на самом же деле игнорировать его приказы.

Дайли же полностью поддалась на устрашения Двэйна, и это отняло у нее возможность спокойно рассуждать. Принц-регент не рискнет ссориться с Двэйном, сейчас он нуждается в его помощи. Двэйн и сам наверняка не помышляет о том, чтобы стать очередным северо-западным генералом-мятежником… во всем виновата Дайли. Эта безмозглая дура!

— Я не верю женским клятвам, но верю во многие другие вещи… например, в реальные доказательства, — равнодушно сказал Двэйн.

— Госпожа Дайли, я могу и отпустить вас, но мне нужна гарантия, что я могу быть спокоен за себя, понятно?

Дайли остолбенела. Двэйн пронзал её взглядом, что вызвало у неё крайне нелицеприятные ассоциации. Теперь она была беспомощной пленницей, и противник имел над ней полную власть… неужели он все же намерен воспользоваться моим телом?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 448.1. Невзирая на… (часть 1)**

Что ж, если уж так…

В душе Дайли уже оставила надежды на спасение и счастливый исход. Если этот Герцог Тюльпан требует таких жертв… требования к нравственной чистоте при дворцовом бракосочетании столь высоки, но правители прошлого отличались тем, что мастерски обманывали эти законы нравственной чистоты, обманывали проверки… что ж, пускай… я дам Двэйну то, чего он так хочет.

Дайли уже намеревалась дать Двэйну свой ответ, но тот внезапно усмехнулся, и эта усмешка заставила Дайли покраснеть и опустить взгляд.

— Успокойся, дорогая моя, я не допущу никаких извращений с твоим телом, — Двэйн продолжил. — Однако, хорошо подумав, я, кажется, наконец, пришел к тому, что, возможно, поможет нам обоим прийти к взаимопониманию!

Голос Двэйна звучал достаточно строго, и Дайли отбросила мысли о том, что только что хотела сказать. Но одно заставило Дайли успокоиться – её собеседник, наконец, встал с её постели. Стоит упомянуть, что сидеть голышом рядом с мужчиной и чувствовать его взгляд на себе — для каждой девушки – достаточно необычное времяпровождение.

Сердце Дайли наполнилось стыдом и смущением, она не могла даже собрать мысли в кулак и ясно соображать. Даже стоящий в стороне Двэйн своим взглядом заставлял Дайли дрожать от ужаса. О чем он там думал? Когда Двэйн отошел в дальний угол каземата, Дайли, борясь с тяжелым комком в горле, все же заговорила:

— Ты сказал «взаимопонимание»? Что это значит?

— Для начала, дрожайшая Дайли, вам стоит уяснить одну вещь: у вас и вашей фамилии до сих пор получается ужиться во дворце лишь благодаря мне! Не так ли? Благодаря мне осуществляется эта политика! И принц-регент пытается усадить вам на трон, потому что я позволяю ему это сделать! Другими словами, пока живу я – живете вы!

Дайли молчала. Голос Двэйна постепенно становился равнодушнее.

— Поэтому, госпожа Дайли, то, что вы сделали – дак это большую глупость! Вы решили проверить мои моральные качества? Жаль, вы не понимаете, что всякий сильный правитель никогда не допускает, когда у него под боком появляется кто-либо, кто мог бы сравниться с ним! К примеру… вы беспрепятственно свергаете меня. Принц-регент тут же найдет для вас противника, помяните мое слово!

Дайли молчала, но понимала, что этот отвратительный мерзавец Герцог-тюльпан говорит правду.

— Что ж, давайте сменим тему разговора! Дайли, я не хотел оскорбить вашей фамилии! Но кажется мне, что вы сильно напоминаете разбогатевшую простолюдинку! Насколько я понимаю, в прошлом вы не принадлежали к столь благородному сословию! Понимаете, что я имею ввиду? Несмотря на то, что выбор принца-регента пал на вас, ваше происхождение далеко не императорское, и это проявляется в вашей сущности. Вы знаете, кто такой настоящий дворянин? Взять вот род Роулинг! Вот мой отец… у него было столько слуг и соратников по всей империи, что даже после его смерти влияние сильно, память о нем живет в сердцах людей, у моего рода еще много преимуществ… но что есть у вашего рода? Кажется мне, вы в прошлом были простыми поместными аристократами!

На лице Дайли проявился румянец, но она не решалась возразить своему собеседнику. Уж лучше было лишний раз не злить этого Двэйна.

— Мне кристально чисто видно, тебе не слишком нравится то, что я говорю тебе… — улыбнувшись, сказал Двэйн. — Однако же другие подобные богатые семьи наверняка посылают своих маленьких дочек совершать такие поступки, чтобы побольше нашуметь, не так ли? Ах, пожертвовать даже собственными украшениями… просто смешно! Ведь среди таких, как вы, это могло бы выглядеть дурным тоном. Есть ли в вашем роду еще кто-то, кроме вашего старшего брата, кто заслуживает уважения? Обычно представители более-менее знатных родов сплачиваются и объединяются в небольшие шайки, но в твоем роду мне известен лишь твой брат. И насколько я знаю, он всего добился сам, лишь немного опираясь на твою помощь, не так ли?

Двэйн помолчал и продолжил:

— Ах, да, еще аристократические семьи первой гильдии отличаются одним свойством: своими глубокими и древними корнями! Вот, например, род Роулинг: несмотря на то, что мой отец покинул наш мир, но мой род еще богат достойными представителями, и наше влияние в народе и в армии сильно как никогда. Поэтому, если мой младший брат будет не совсем уж бесполезен, наш род, возможно, вернет былое величие. Но что сказать о твоем роде? Чему вы обязаны вашим нынешним положением? Небесному повелению, дорогуша! Я несколько изучил вашу фамилию, и заметил, что сейчас ваш род процветает, но, к сожалению… вы опираетесь лишь на две фигуры. Первая – это ваш брат, предводитель ударной армии Империи. Вторая фигура – вы, будущая императрица! Кстати, вы испытываете нехватку необходимых связей во дворце, вы не состоите в дружбе со многими важными сановниками. Иными словами, вы не подружились с теми, кто имеет право учреждать власть! Когда рад один, рады все остальные – но когда в горе один, в горе и другие… вы пока не знакомы с этим принципом. Ах, да, кажется, самая высокопоставленная особа вашей фамилии – та самая принцесса Луиза, которой вы не применули воспользоваться! Жаль, что принц-регент столь ревнив до младших сестер, наверняка, он будет волноваться! Он всегда старался защитить принцессу Луизу от всего мира…

В глубине души Дайли все больше начинала паниковать. Мало того, что сказанное буквально вонзалось в разум Дайли, подобно ножу, но, помимо этого, в сказанном Герцогом Тюльпаном было много правды…

— Поэтому, Госпожа Дайли, вы совершили глупость! — равнодушно заключил Двэйн. — Знаете, почему я пользуюсь такой поддержкой среди дворцовых вельмож? Почему так много аристократических семей мечтают о моем покровительстве? Потому что, несмотря на то, что род Роулинг только возрождается, но я – чистый Роулинговец! Поэтому вся поместная знать видит во мне поддержку, опору и достойного лидера! Они с радостью породнились бы со мной! Ведь я богат и влиятелен, мои земли обширны, а воины- многочисленны! Что есть у Вас? Ах, должно быть, маленькое владение на юге? Ах, еще непременно есть и дружина… но не забывайте, дорогуша, что ваш брат – лишь командир небольшой армии, верной Империи. Но моя армия подчиняется лишь мне! Представляете, когда принц-регент наделил полномочиями вашего брата, я тут же понял его замысел! Иными словами, между нами уже тогда созрела безмолвная договоренность! Жаль, вам она неведома! Принц-регент решил пожертвовать пешкой, чтобы проверить меня на прочность! Впрочем, это довольно обычное явление в государственных делах. С одной стороны, он может прощупать мои слабые места, но, с другой стороны, не собирается портить наши отношения. Что поделаешь, таковы правила этой игры… и, кстати, тебя не обрадует то, что я собираюсь сказать! Я никогда не причислял ваш род к числу своих потенциальных врагов! Уж слишком вы мелкий противник, ни земель, ни богатств! Я – самый большой кредитор всей имперской власти! Стоит мне чихнуть, и весь имперский двор переполошится не на шутку! Я могу вмиг собрать многотысячную армию и распорядиться ею по собственному усмотрению! А ваш брат… хотя и является командиром небольшой армии, но, как известно, по законам империи, всякая армия более пяти тысяч воинов обязана всякий раз согласовывать действия с верховной ставкой, иначе все они объявляются бунтовщиками и мятежниками. Я вам совсем не по зубам! Единственный, на кого вам стоит рассчитывать – это принц-регент. Даже если мне придет в голову уничтожить вас, способов у меня в запасе полно! Ваш род исчезнет во мгновение ока! Но я не намерен этого делать. Я вовсе не боюсь вас, просто я играю по правилам! Понятно, жалкая девчонка! Вы — фигура в моих руках! И мне следует проявить уважение! Ведь это, черт возьми, правила игры! Кто знает, быть может, не совершили бы вы эту глупость, прожили бы в мире и согласии еще лет эдак двадцать! Заигрывали бы с принцем-регентом… просто представьте, ведь такая жизнь не так уж плоха! Но нет! Вы сами все разрушили!

— Двэйн! Да что ты, черт возьми, хочешь сказать?! — не выдержала, в конце концов, Дайли.

— Я, госпожа Дайли, хочу сказать, что устранить вас проще простого! Но лишь ради сохранения дружбы с принцем-регентом я делаю исключение и проявляю снисхождение к вам! Но вы добрались до моей сердцевины! Вы понимаете, о чем я? Я не причиняю зла людям, люди не причиняют зла мне! Но если человек причинил мне зло, как стоит поступить? Я уничтожу вас всех! — завершил Двэйн.

Дайли задрожала от страха. На этот раз она была уверена, что Герцог Тюльпан вовсе не блефует, увы.

— Вам просто несказанно везет, что сейчас не время кончать с вами! — пробормотал себе под нос Двэйн.

— Случись вам совершить это пораньше, я бы без промедления перебил бы вам и вашу семью… но сейчас ситуация чрезвычайная! Мне и без того весьма непросто контролировать происходящее. Я не хочу сражаться еще и с вашим женихом! Посему я пощажу вашу жизнь! Но мне нужна гарантия, что впредь вы будете сидеть тихо, как мышка.

Двэйн подошел к Дайли и легким движением руки поднял её лицо вверх, слегка сжав щеки и подбородок. Улыбнувшись, он сказал:

— Я люблю приемы мягкой силы. Экономят энергию, да и удовлетворение приносят немалое! Даже не прилагая много сил, я могу понять, где ваш главный недостаток! Смотрите-ка, все ваши слабости на лицо!

Дайли заговорила дрожащим голосом:

— Вы… вы отпустите меня…

Она попыталась оттолкнуть приникшего Двэйна, но все ее тело было будто ватным, руки и ноги совсем не слушались. Холодный взгляд Двэйна высасывал из Дайли все силы.

— Ваша слабость – это и есть вы. Вы и ваш брат, — С презрением бросил Двэйн. — Сейчас вы — сила вашего рода, командир небольшого имперского войска и вы. Но представь, если с вами двумя что-то случится, ваш род будет также процветать? Посему через месяц вы должны как миленькая сидеть на юге в своих наделах!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 448.2. Невзирая на… (часть 2)**

Договорив, Двэйн перестал сжимать лицо Дайли. Но вскоре, схватив за руку, заставил встать с постели. Дайли вскрикнула. Девушка тщетно сопроттивлялась, но потом обнаружила, что Двэйн лишь пытается уложить ее в постель.

Затем Двэйн достал что-то из-за пазухи.

— Смотрите, госпожа Дайли, это я нашел в вашей повозке. По всей видимости, вы писали донесения. Не могу не отметить, что ваш почерк прекрасен, — голос Двэйна стал постепенно приобретать добрые черты.

— Это письмо адресовано главному надсмотрщику императорского двора, не так ли? К счастью, есть еще несколько писем, где я смог прочитать ваш почерк. Что ж, как вы уже поняли, мои требования к вам крайне просты! Я продиктую их вам, а вы подробно запишете. Вы сохраните письмо при себе и будете следовать всему, что в нем написано, дорогуша!

Двэйн вложил кисть в руку онемевшей всем телом Дайли и кинул листок на постель перед ней.

— Записывай все до последнего слова и не вздумай переврать! Ясно, Дайли?

Двэйн равнодушно продолжил:

— Запомни, Дайли, нарушишь мои условия – и я заставлю тебя страдать в десятки раз больше, и разорву безмолвное соглашение с принцем-регентом! Дни вашего рода будут сочтены!

Дайли поколебалась с минуту, затем торопливо схватилась за кисть. Двэйн усмехнулся и поставил возле девушки чернильницу. Дайли подумала:

«И что он заставит меня написать? Неужели обещание служить верой и правдой? Хотя, какая разница, раз уж писать – так писать!»

Как только эти мысли пришли в голову Дайли, она окунула кисть в чернильницу и сосредоточилась.

— Что ж, говори, что мне писать?

— Письмо в свободной форме, пиши все, что я говорю, не смей переврать ни одного слова!

Двэйн со злостью посмотрел на Дайли. Затем, прокашлявшись, Двэйн начал излагать текст письма:

— Дорогой брат, когда ты будешь читать это, то будешь далеко-далеко на севере командовать северной группой армий…

Услышав эти слова, Дайли задумалась, с какой это стати её брат должен оказаться на севере, но Двэйн продолжал:

— Я нахожусь в дворце императора и скоро выйду замуж, стану императрицей… жаль что вы, мои родные, будете так далеко. Брат, твоя судьба приведет тебя на север. Моя сестра же скоро также выйдет замуж…

Дойдя до этого места, Дайли невольно забеспокоилась и тяжело вздохнула. С детства она искренне любила своих брата и сестру, поэтому и во всех придворных интригах всегда готова была поддержать брата, который всегда был её единственным близким человеком. Дайли представила своего брата, набравшегося сил на севере и возвращающегося ко двору, ей представилась долгая разлука, в сердце зарождалась тревога.

Двэйн же все терпеливо ждал, пока Дайли закончит. Периодически Двэйн бросал взгляд на листок Дайли, проверяя, нет ли ошибок. Убедившись в правильности письма Дайли, Двэйн недобро улыбнулся, покашлял и продолжил:

— Дорогая сестра, последние ночи я совсем не сплю, всюду мне мерещишься ты, я так тоскую по тебе, что сердце мое не выдерживает. Расставание подобно ножу в моем сердце! Я закрываю глаза ночью и вижу твои силуэты повсюду. Твою невинную улыбку и добрые глаза… твои теплые руки видятся мне во сне. Мне снится, как мы проводили время вместе, твои поглаживания и объятия… все это является мне в моих снах!

И тут Дайли, не выдержав, закричала. Пальцы Дайли и кисть нервно дрожали. Капля чернил упала на бумагу, и девушка побледнела от страха. Внезапно она развернулась и взглянула на Двэйна:

— Ты! Ты мерзавец! Как ты можешь так поступать? ТЫ!!

Двэйн был спокоен, даже несколько равнодушен, смотря на Дайли.

— Что? Как вы меня нарекли, Дайли?

— Как вы можете заставлять меня писать такие письма!

Дайли буквально обливалась холодным потом.

— Написав это письмо, я могу жить дальше?

— Если не ослушаетесь меня, это письмо увидим лишь мы с вами! — усмехнувшись, сказал Двэйн. — А сейчас продолжай!

Дайли будто ужалила ядовитая змея. Она лишилась надежды. Написать это письмо означало самовольно надеть на себя вечные оковы. Злосчастное письмо вселяло в сердце Дайли небывалое чувство позора и стыда.

— Не стоит разыгрывать столь непорочную натуру! — продолжил Двэйн. — Госпожа Дайли, я верю, что между вами и вашим братом нет вражды, ведь вы – истинные аристократы, поэтому подобные случаи для вас не должны быть редкостью!

Слова Двэйна вновь били прямо в цель. На само же деле, вся закулисная сторона жизни аристократии была полна разврата и похоти. Грязные слухи, домыслы, сплетни… все было сокрыто под красивым обликом аристократов. Дайли знала это.

— Я… я не могу этого написать.

— В таком случае, вас ждет смерть! Ваша смерть будет мучительна и бесславна, а ваша посмертная репутация будет крайне плоха!

— Вы самый подлый человек из всех, кого я встречала! — простонала Дайли.

— Подлый?! — воскликнул Двэйн. — Вы не достойны говорить мне такие вещи, Дайли! Не стоит раздражать меня! Вы пытались проникнуть в мое жилище и нанести мне урон! Дура! Разве можно вот так проникать в дом к кому-либо? Ты пыталась разорить меня? Моя реакция – реакция подлого человека? Послушай-ка меня! Я считаю, что враг – есть враг! Мне плевать, какого пола или возраста мой враг! Я лишь одолею его самым жестким способом! Вы сами нашли себе эту участь, заслужили её, ну и поделом вам! Кто послал вас шпионить за мной?

Двэйн зашел за спину Дайли и схватил за волосы. Оттянув назад, Двэйн заставил девушку выгнуться в спине и выпятить грудь.

— Что ж , закончим с письмом, — голос Двэйна теперь не был похож на человечий. — Скоро вы выйдете отсюда, вернетесь к дворцовой жизни и, быть может, больше никогда не увидите меня! Но вам не стоит выводить меня из себя, и все будет в порядке! Вы поняли, Дайли?

Дайли молчала, по её телу пробежали мурашки.

— Мое терпение скоро лопнет!

Рука Двэйна легла на плечо Дайли.

— Если будешь молчать, я испробую тебя прямо сейчас! Потом я поделюсь тобой с остальными, они не откажутся от такого подарочка! Выбирай!

В конце концов, Дайли зарыдала навзрыд. Слезы текли рекой.

— Я напишу, напишу, я напишу все, что ты захочешь! — послышался нервный крик Дайли.

— Вот так, послушная девочка! — Двэйн отпустил Двйли и погладил, как обиженного котенка.

Спустя некоторое время письмо уже было окончено. Его содержимое останется темной тайной… если содержимое письма вскроется, боюсь, это будет грандиознейшее происшествие при дворе за всю его историю.

Будущая императрица и ее доблестный брат-полководец, оказывается, имели крайне порочную любовную связь. И почерк письма явно принадлежал госпоже Дайли, а внизу красовалась её личная печать! Когда Дайли захватили, её личную печать передали Двэйну. Наивная и обманутая Дайли чувствовала себя просто размазанной по стене девушкой. Дайли не знала, куда и когда отправится это письмо. Тот вечер Дайли провела захлебываясь собственными слезами. Это письмо навсегда становилось оковой для нее.

Даже для императрицы обнаружение такого компромата может обернуться свержением и казнью. Ровно как и для старшего брата, который, хоть и был военачальником императора, все же вряд ли бы жил после того, как государь узнал бы о нем что-либо подобное. Без Императрицы и полководца дни рода аристократов были бы сочтены, и весь род был бы обречен н разорение.

— Он… он просто змей… — прошептала про себя Дайли, свернувшись калачиком и держась за голову.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 449. Одна песня, две ласточки**

Выйдя из тюрьмы, Двэйн сладко потянулся и тщательно вытер свое уставшее лицо — все-таки держать на лице улыбку было куда как сложно.

Однако, нащупав в кармане письмо, он облегченно вздохнул.

«Эх, Двэйн! Какой же ты подлец! — раздался голос откуда-то из глубины его сознания. — И не стыдно ли таким способом бороться с женщиной?»

Губы Двэйна расплылись в легкой усмешке.

«А, моя дорогая Сэймель, прапрапрабабушка… О господи, я думал, что ты уже давно покинула меня! Подумать не мог, что ты объявишься снова. Сколько же времени уже прошло! Почему же ты не помогла мне, когда я находился на грани гибели? Даже слова не сказала! И только сейчас, когда я унижаю другого человека, ты вдруг внезапно выскочила и пошла давать мне советы!»

Подумав немного, Сэймель медленно ответила:

«У меня есть на то свои причины».

Двэйн вздрогнул, услышав странные нотки в ее голосе.

«Я чуть было не забыл спросить. Ты сейчас моя прапрапрабабка или же магическое существо в облике девушки, которая любит бегать вокруг меня и демонстрировать свои ноги? Почему мне кажется, что тон твой нынче особенно серьезен?»

«Двэйн, я лишь хочу сказать, — она говорила без какой-либо иронии, — что тебе вовсе нет необходимости использовать столь подлые способы для борьбы с этой девушкой. Потомки клана Лоулинь не должны опускаться до такого.

«Итак, передо мной многоуважаемая прапрапрабабушка. Так скажи мне, как я должен был поступить? — он холодно усмехнулся. — Неужели мне нужно было встать перед ней на колени, поцеловать ее стопы и слезно умолять оставить меня в покое?»

«Но ведь у тебя есть так называемые «соблазнительные зрачки». Если бы ты использовал эту магию, он, посмотрев на тебя, тут же послушалась тебя.»

Услышав это, Двэйн рассмеялся.

Он смеялся так громко, шатаясь из стороны в сторону, что даже слезы выступили у него из глаз. Наконец, вдоволь посмеявшись, он сказал, тяжело дыша:

«О, мое Небо… Сэймель, да ты просто-напросто издеваешься надо мной! Неужели ты в самом деле думаешь, что это сработает на этой маленькой глупой девчонке?»

«Но ведь это Крис подарила тебе эту особую способность. Стоило тебе только взглянуть на нее, как она тут же бы влюбилась в тебя…»

«Влюбилась? А какой был бы мне от этого прок? — равнодушно спросил Двэйн. — Дорогая Сэймель, не думай, что в политических играх любовь играет хоть какую-то роль».

Выражение лица его сделалось строгим. Он посмотрел на небо и медленно произнес:

«Признаю, когда я получил эту магию, то изначально не возлагал на нее больших надежд… Потому что я знаю, что если мужчина верит в то, что с помощью любви сможет подчинить себе женщину, то он либо сумасшедший, либо дурак!»

«Сколько стоят чувства, когда речь идет о политической борьбе? Хм… для строго расчетливой женщины… как например мисс Дайли, это ничто, потому что она мыслит только категориями выгоды для своего клана. Что значит любовь, если можно выйти замуж за представителя императорского рода и извлечь из этого немало прибыли. Хм… Даже если заставить ее влюбиться в меня, это не будет означать, что она не сможет причинить мне вред. Это также не будет означать, что она будет во всем слушаться меня. С точки зрения политической выгоды, всякого рода сильные чувства и привязанности так уязвимы! Сэймель, я думаю, тебе и без меня это хорошо известно».

Двэйн заложил руки за спину и продолжил:

«Мой отец любил меня и в этом он был до конца искренен. Но я так же верю, что несмотря на это именно он послал людей убить меня, и все ради выгод клана. Сэймель, я уверен, что если заставить мисс Дайли полюбить меня, то это не решит всех проблем. Разве я смогу при этом вернуть себе спокойный сон? Хм, неудивительно, если даже при этом она в один прекрасный день захочет убить меня».

Он хотел еще добавить кое-что, но промолчал, подумав, что это и так очевидно. Если его противница — женщина, подобная У Цзэтянь, то разве любовь будет ему надежной защитой? Конечно же, нет.

Двэйну удалось убедить Сэймель, и она больше не стала возражать ему.

«Сэймель, — неожиданно рассмеялся маг, — ты сейчас все реже и реже приходишь ко мне… К тому же, твои слова и отношение ко всему становятся все более странным… Я подозреваю, что когда ты только-только вышла на свет, ты была той самой забавной и непослушной девочкой с очаровательными ножками, а теперь ты все больше и больше походишь на мою прапрапрабабку. Как будто и впрямь состарилась».

Сэймель ответила не сразу, а сперва тихо вздохнула. Прошло довольно много времени прежде, чем она медленно сказала:

«Двэйн, не только ты пробудился.. Похоже, я тоже очень скоро пробужусь».

Сказав это, она внезапно исчезла и больше не произнесла ни слова.

Поразмыслив над ее последней фразой, у Двэйна возникли смутные предположения.

Вечером в этот же день, когда совсем стемнело, Двэйн прошелся по замку и направился в покои Вивиан.

На самом деле, с тех самых пор, как они втроем покинули Большую Снежную гору, в дороге в их отношениях произошли значительные перемены.

Вивиан, конечно, была очень доверчивой и человеколюбивой девушкой, но отнюдь не глупой. Она понимала очень многое, только лишь иногда слишком доверяла людям. Однако, в дороге, глядя на то, как Двэйн крепко прижимает к себе спящую Джоанну, а потом на то, как они изредка переглядываются, в сердце ее закрались смутные подозрения.

С Джоанной произошли огромные перемены.

Раньше, стоило только им оказаться вместе, как у них тут же возникали разногласия. Джоанна всегда была недовольна слабостью Вивиан, а потому, стоило им начать разговор, как он тут же перерастал в шумную ссору. Поэтому Двэйн всегда усиленно придумывал предлог отправить Джоанну на запад, отсылая ее как можно дальше от Лоулани, чтобы у сестер не было возможности видеться друг с другом.

Но в этот раз, после того, как они покинули гору, Джоанна наконец очнулась и испуганно отстранилась от Двэйна, но в следующий миг крепко обняла его. В глазах ее читалась глубокая и искренняя любовь… И это не укрылось от простой и наивной Вивиан!

Затем Джоанна произнесла:

— Мы не умерли?

— Нет, — ответил Двэйн.

Увидев Вивиан рядом с ним, Джоанна внезапно покраснела. Во взгляде ее читалась нежность и… смущение!

Да, это действительно был смущение. Или стыд. Джаонна не осмелилась посмотреть в глаза сестре. Даже когда их взгляды случайно встретились, получилось несколько неестественно. Разумеется, Джоанна ни о чем не стала говорить с ней.

Эти разительные перемены, произошедшие с сестрой, всерьез встревожили Вивиан!

Обычно, когда они оказывались лицом к лицу, Джаонна так пристально смотрела на Вивиан, что та боялась и рта раскрыть в ее присутствии. Но теперь все произошло с точностью наоборот. Джоанна старалась не глядеть в сторону сестры, всячески избегая разговора с ней. Когда она разговаривала с Двэйном, голос ее звучал тихо.

Это продолжалось два дня. Наконец, Джоанна не выдержала. Она чувствовала, что находясь рядом с сестрой, ее постоянно мучает беспокойство и стыд. А глядя на Двэйна, она понимала, что ставит его в затруднительное положение.

Она не боялась смерти. Но есть вещи, которые еще более безысходные, чем смерть.

Как то раз, услышав очередной тяжелый вздох Джоанны, Двэйн сказал:

— Лучше бы я умер там.

После этой его фразы Вивиан все поняла.

И результатом этого всего было то, что в отношениях между ними тремя произошли неотвратимые изменения.

Когда они вернулись в Лоулань, у Двэйна все никак не было возможности поговорить со своей будущей женой по душам. Потому что по его приезду на горизонте появилась мисс Дайли.

И поэтому сейчас Двэйн наконец решил навестить Вивиан.

И не важно, чем это все обернется…

«Ведь я же мужчина, — успокаивал он себя, — есть вещи, которых не избежать».

Так, увещевая сам себя, он медленно поднимался по лестнице главного корпуса замка, на самый верхний этаж.

Их спальни находились в одном здании, на одном этаже, их отделял лишь длинный коридор. Спальня Двэйна находилась в восточном его конце, а спальня Вивиан — в западном. Остальные комнаты были заняты служанками.

Поднимаясь наверх, Двэйн наткнулся на двух служанок. Они как будто собирались что-то сказать, но маг жестом дал им понять, что сейчас не самое лучшее время для этого. Проходя мимо них, он отметил, что держались они несколько неестественно.

Но Двэйн не стал раздумывать над этим.

Дойдя до спальни Вивиан, Двэйн осторожно толкнул дверь…

Она была не заперта. Но свет внутри не был зажжен.

В комнате было темно. Даже занавески на окнах были плотно задернуты, так что даже свет луны не проникал сюда.

Двэйн заволновался.

— Вивиан, — тихо окликнул он ее. — Ты уже спишь?

Он вошел в комнату и подошел к проему, ведущему в спальню. Дверь была слегка приоткрыта, изнутри раздавалось мягкое ровное дыхание.

Двэйн усмехнулся… Глупышка не спит, она лишь притворяется, что спит. Дыхание слишком быстрое для спящей, она как будто волнуется.

Двэйн на цыпочках подошел к кровати. В комнате не было света, маг почти ничего не видел. Он тут же почувствовал в воздухе следы магии, и ему стало несколько неуютно.

Он смутно ощутил, что на кровати лежит теплое тело, завернутое в простыню. Дыхание девушки было несколько сбивчатым. Да, что-то очень беспокоило ее.. Двэйн отчетливо увидел маленькую руку, сжимавшую край простыни.

Маг присел на край кровати и, слегка погладив девушку, мягко сказал:

— Вивиан, сокровище мое… Мне нужно кое о чем поговорить с тобой, хорошо?

Как только он это сказал, нежные руки с силой обвили его шею. В нос ему ударил тонкий приятный аромат. Он еще не успел ничего сообразить, как девшука крепко прижалась к нему. Ее волосы упали ему на лицо и защекотали кожу, что он чуть было не чихнул.

Очевидно, девушка в его объятиях была одета в легкую ночную сорочку, под которой, скорее всего, не было ничего. Двэйн почувствовал, как ее теплые большие груди прижались к его животу. Она слегка дрожала, то ли от страха, то ли от возбуждения. Ее дыхание звучало теперь над самым его ухом.

Двэйн собирался было что-то сказать, но ее губы не дали ему этого сделать.

Ее губы были теплыми и сладкими. Целовалась она несколько неуклюже, но ее страсть целиком завладела Двэйном, и он забыл, что хотел сказать.

«Очень приятно…» — мелькнуло у него в голове.

Но в следующий миг он содрогнулся от ужаса!

Оттолкнув от себя девушку, он с отчаянием воскликнул:

— Ты не Вивиан… Ты…

В темноте Двэйн отчетливо увидел ее силуэт и вскричал:

— Джоанна?

Она вздрогнула, подобно испуганному волчонку, а затем снова крепко прижалась к нему. Она не произнесла ни слова, только плотно сжала губы.

— А где Вивиан? Как ты очутилась в ее комнате? — в каком-то отчаянном исступлении выкрикивал Двэйн.

Перед глазами у него неожиданно возникли взволнованных лица двух служанок.

Джоанна не ответила. Да и не было смысла ничего говорить.

Не успел он закончить свой вопрос, как сзади раздался тихий голос. Этот запинающийся голос Двэйн узнал сразу. Это была Вивиан.

— Двэйн… Я…

Он почувствовал ее слабый аромат. Ее руки крепко обхватили ее шею.

Двэйн тут же почувствовал, как ее мягкое теплое тело прижалось к его спине. Сердце ее бешено колотилось.

Двэйн тут же понял, что девушка была нагой! Но как так получилось? Обычно она краснела даже при простом поцелуе в щеку, как же она решилась на это?

В этот момент Двэйн был шокирован, но в то же время чувствовал себя очень счастливым.

Одну руку он положил на талию Джоанны, а второй обхватил Вивиан. Затем он несколько недоуменно произнес:

— Что это… вы… задумали?

— Я… я не знаю, — заикаясь, начала Вивиан.

Голос ее сильно дрожал, но она уверенно продолжила:

— Двэйн… Я. Я не могу расстаться с тобой, но сестра… Мы уже все обсудили, и приняли решение, что… что пусть будет так. Наверно… это самое лучшее в этой ситуации… Ты…

Говоря это, она прижалась к его щеке. Две мягкие руки медленно скользнули под его одежду.

Двэйн остолбенел.

Голова его закружилась. Он сам никак не мог принять решение, но, оказывается, сестры уже заранее все за него решили.

Пока он раздумывал, волнение стоящей сзади Вивиан дошло до крайнего предела. Но ее движения становились все более уверенными. Джаонна тем временем губами с силой впилась ему в плечо

Плечо ужасно заныло. Он сам не понял, смутило ли это его или оскорбило. Джоанна кусается очень больно!

Затем в темноте раздался настойчивый голос Джоанны. В нем звучала обида. Но какая-то сладостная и одновременно печальная обида:

— Ну и что же ты медлишь? Посмотри, что ты с нами сделал. Неужели ты хочешь, чтобы бы так и дальше продолжали за тебя принимать решения?

И затем она тихо проворчала:

— Ты мужчина или нет, в конце концов?

— Конечно, я мужчина! — рассмеялся Двэйн.

Он был очень доволен.

— И сейчас я вам это докажу!

«Я живу вторую жизнь, можно сказать, что я уже взрослый мужчина, вам в отцы гожусь! И вы вздумали так играть со мной! Ну, смотрите ж у меня!»

Двэйн с силой повалил двух девушек на кровать. Их крик смешался воедино. Все трое погрузились в мягкую ароматную постель…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 450. А…а…а…а..ААА…**

Была уже глубокая ночь. Двэйн лежал в своей мягкой просторной кровати и неспешно размышлял о своем. Его взгляд был устремлен в потолок, он был абсолютно обездвижен. Справа, подобно уставшей кошке, улеглась Вивиан, всем своим горячим телом прижавшись к Двэйну. Она беспомощно свернулась калачиком возле него. Она крепко спала и, судя по нежной улыбке, в которой растянулись её губы, видела приятный сон. Её ресницы едва колыхались. Кто знает, что она видела в своем сне… вечером эта глупая девчонка вела себя подобно ребенку, но, что действительно заставило Двэйна иронично улыбнуться – это то, что эта девчонка действительно думала, что истинная брачная ночь – это процессия, в ходе которой пара человек просто лежат в постели, сняв одежду.

Вечером эта девчонка вела себя очень слабо и невинно, отпуская шутки и рассказывая анекдоты. Двэйн же, развратно улыбнувшись, взял Вивиан за руку, отвел в спальню и сотворил с ней все, что только мог вообразить.

Спящая с другой стороны Джоанна была совсем не так скромна, занимая гораздо больше места и закинув левую ногу прямо на Двэйна. Ее рука до сих пор была на шее у Двэйна. Джоанна спала сладко и крепко, ведь эта благородная и храбрая девушка-воин, рисковавшая жизнью ради Двэйна, теперь изрядно устала.

В тот вечер вся троица, коснувшись кровати, заснула во мгновение ока. Даже большая и крепка дубовая кровать звучно скрипнула под весом упавших на неё изможденных тел. Особенно под Джоанной… лицо этой девушки было напряженным и даже слегка сморщенным, однако же, безмятежно лежа в постели, она все же напоминала грациозную дикую кошку, слегка царапающую и покусывающую плечо Двэйна. Но, когда её силы окончательно иссякли, она просто безвольно опрокинулась и уснула.

Три мирно спящих и дышащих в унисон тела лежали вплотную. За окном едва слышно подвывал северо-западный ветер. Двэйн освободил руки, но потом вновь приобнял девушек. Спящая Вивиан слегка дрогнула. Джоанна поежилась, вновь положив голову на плечо Двэйна. Вивиан, видимо, увидела страшный сон, ее брови характерно нахмурились, девушка едва слышно воскликнула что-то невнятное. Нежное и теплое тело Вивиан несколько раз дернулось. И тут Двэйн, не удержавшись, спустил руку с плеча Вивиан пониже, схватив девушку за грудь. Джоанна беспомощно дернулась, слегка воскликнув.

Громко сглотнув, Двэйн подавил в себе чудовищный прилив страсти. В конце концов, он сам не помнил, сколько раз они этой ночью уже предались страсти, поясница и спина теперь не на шутку болели. Двэйн выпустил Вивиан и обернулся. Внезапно перед ним предстали два мерцающих глаза, пристально смотрящих из темноты. Двэйн вздрогнул, но спустя секунду улыбнулся и прошептал:

— Ты не спишь?

В глазах Джоанны читалась едва заметная грусть.

— Уже уснула, но ты вновь меня разбудил!

От этой фразы Двэйн заметно покраснел. Благо, в темноте этого было не увидеть. Двэйна вновь захлестнул порыв похоти и разврата. К нижней части живота Двэйна резко прилила кровь, и кое-что уперлось Джоанне прямо в ляжку. Двэйну вновь стало страшно неудобно. Черт возьми, ну, чего здесь стесняться, все же свои люди! В конце концов, у его отца тоже были кое-какие не слишком приличные секреты. В конце концов, освободившись от предрассудков, Двэйн развратно улыбнулся Джоанне. Его руки во мгновении ока уже тискали грудь Джоанны. Джоанна, на удивление, не сопротивлялась, а напротив, прижалась к Двэйну вплотную, что-то нашептывая ему на ухо.

— Этот вечер… он заставил тебя подумать, что я слишком распущенная? Пришла сюда и соблазнила тебя…

Двэйн в ответ усмехнулся и поцеловал Джоанну в щеку, прошептав в ответ:

— Ну, конечно, я так не подумал. Просто, я все еще немного в сомнениях…

— Каких сомнениях? — Джоанна внимательно смотрела Двэйну в глаза.

— Я боюсь, что ты будешь страшно сожалеть утром… ведь этим вечером ты была такая разгоряченная, а зная твой характер, не удивлюсь, что ты наверняка прикончишь меня!

Глаза Джоанны широкой открылись, и огонь желания в них стал угасать. Где-то через минуту она прошептала:

— Двэйн… мой нрав и твой… я знаю, тебе не понравилось, что я так повела себя. Я не такая нежная и послушная, как Вивиан, а тебе ведь нравятся как раз такие! Нежные и послушные, как моя младшая сестра! Я лишь способна спорить и препираться с тобой целыми днями по малейшему поводу, а еще я очень задиристая, а тебе ведь так не нравятся эти качества.

— Да как же они могут мне не нравится? — Двэйн пристально смотрел на девушку, которую сжимал в объятиях.

— Поступай всегда так, как считаешь нужным, не думай о моем мнении…

Джоанна прижалась грудью к Двэйну, отчего тот возбудился еще сильнее. Он усмехнулся, затем внезапно одернул одеяло, вытянул сильные руки и схватил Джоанну за задницу. Джоанна томно вздохнула, взглянула на Двэйна, и попыталась что-то сказать:

— Двэйн… ты…

Двэйн вновь усмехнулся:

— Ну, вот, теперь я шлепнул тебя, наши характеры отнюдь не такие уж и разные.

Лицо Джоанны приняло алый оттенок. Она все не сводила глаз с лежавшего напротив Двэйна. Внезапно она укусила Двэйна в плечо. Он не вскрикнул, боясь разбудить Вивиан, но со смехом сказал:

— Неужели твои предки были волками? Так любишь кусаться… ты мне вчера всю спину исцарапала!

Джоанна усмехнулась, не вырываясь из объятий Двэйна, но кокетливо посмотрела на него. Она была так счастлива, как не была еще никогда. И все невзгоды, что ей недавно пришлось пережить, пересекая пустыню, всходя на снежные горы – все теперь казалось столь неважным. Смотря на эту некогда храбрую и грозную девушку, теперь лежащую подобно кошке, Двэйн завороженно смотрел на неё, не в силах двинуться с места.

— Иногда, когда ты так спокойна и никого не пытаешься убить, ты похожа на Вивиан…

— Как же иначе… мы же сестры…

Джоанна взглянула на Двэйна, который хотел еще что-то сказать, но взгляд Джоанны заставил его прерваться.

— До того как прийти сюда вчера вечером, где ты был?

— Я заметила, будто от тебя исходил запах другой женщины…

Двэйн на секунду остолбенел, затем внезапно усмехнулся:

— А, я говорил с будущей императрицей, которая сейчас гостит у нас, — Двэйн, помедлив, продолжил. — Ты считаешь меня подлецом?

— Ты просто запугал её, я знаю? — покачала головой Джоанна. — Ты бы вряд ли смог бы сделать что-то воистину плохое.

Джоанна очень искренне смотрела на Двэйна.

— Я знаю, в глубине души ты очень добр и мягок.

— Прости?!

Джоанна уверенно кивала головой:

— Когда мы были на том безлюдном острове, ты нашел те питательные коренья, ты ел те противные фрукты, но притворялся, что тебе нравится их вкус. Но я поняла, что ты блефуешь. Ты хороший человек, Двэйн.

Двэйн глубоко задумался, ведь не ожидал услышать от Джоанны ничего подобного. Он не мог вспомнить, сколько людей он убил и сколько битв развязал. А эта девчонка внезапно назвала его «Хорошим человеком»?

— На самом деле, для меня не имеет значения, какой ты внутри… главное, что ты добр ко мне.

Джоанна спокойно смотрела на Двэйна, но в ее глазах читалось многое, что она еще хотела-бы сказать Двэйну.

— Если ты хороший человек, я тоже вслед за тобой стану хорошей… если ты станешь злодеем, я пойду в ад за тобой! В любой ситуации… я буду следовать за тобой!

Эта фраза заставила сердце Двэйна биться на порядок быстрее! Когда он услышал эти слова, его переполнила искренняя любовь к этой девушке. Он почувствовал, будто в его сердце, внутри него как будто забурлил поток мыслей и чувств, каждая из которых требовала выхода, но он не мог подобрать слов, чтобы выразить их. В конце концов, Двэйн лишь принялся страстно целовать Джоанну в губы, шепотом приговаривая:

— Спасибо тебе!

Джоанна громко вздохнула, затем в панике оттолкнула Двэйна, нервно сказав:

— Не стоит… я ведь сейчас…

Двэйн мягко улыбнулся, обняв Джоанну, не делая больше ничего. Он знал, что ей это ночью уже хватило…

Успокоившись, Джоанна вдруг со смехом сказала:

— Кстати, о том, как ты только что запугал Дайли… это было и вправду жестко. Ты вправду позволил ей написать письмо брату…

— Эх, она ведь сама намеревалась навредить мне, вот и поделом ей!

Двэйн поднял брови, и Доанна спокойно произнесла:

— Эх, какая досада, какая досада, что фотокамер еще не изобрели, я бы проучила её как следует!

Джоанна зловредно улыбнулась.

— Честно говоря, не мне одной пришло в голову так сделать, но и моему кумиру.

— Кумиру? — Двэйн усмехнулся. — Неплохо, некто Чэньгуаньси… тот еще пройдоха!

Голоса разговаривающих людей становились все громче. В конце концов, Вивиан стала пробуждаться, слыша их разговор. Маленькая девочка приподнялась и протерла глаза руками, пробормотав:

— Вы… о чем вы говорите? Чэньгуанси?

Двэйн громко усмехнулся:

— Хаха! Я отличаюсь от него только лишь тем, что у него есть фотокамера! Я же таким инвентарем не обладаю и могу лишь писать письма.

Двэйн перевел взгляд на Вивиан. Девушка, покачав головой, сказала:

— Тогда бы уж тебе стоило всегда носить камеру при себе!

Вне всяких сомнений, этой ночью эти трое были счастливы. Им эта ночь казалась безгранично короткой. Но для других эта ночь была мучительно долгой. Охранявшие вход в спальню служанки изрядно утомились. Эти две женщины, ответственные за покой «императрицы» — госпожи Вивиан, были также ответственны за то, чтобы стеречь вход в спальню всю ночь, а также выполнять любые просьбы госпожи. Но сегодня, когда Герцог вошел в спальню и так и не вышел оттуда, не нужно было быть мудрецом, чтобы догадаться, что происходило в покоях дамы Вивиан. Более того, эта парочка достаточно сильно шумела всю ночь, что служанки уже устали это все слушать.

И вправду, развратная девка… но двум бедным служанкам пришлось еще хуже, ведь им приходилось слушать это с открытыми глазами почти всю ночь. Они знали о подвигах и успехах Двэйна, и, конечно же, когда им выдастся возможность поговорить об этой стороне жизни Герцога, они непременно этим воспользуются.

Даже спустя много лет наверняка найдется кто-нибудь, кто будет старательно докапываться до подробностей личной жизни Двэйна, будет стремиться побольше узнать о том, сколько женщин у него было. И когда постаревшие служанки уйдут на покой, наверняка найдется человек, кто разыщет их и будет долго задавать вопросы о том, что происходило в ту ночь. И, хотя они и помнили все, что слышали, но были снаружи и ничего не могли видеть. Но, получив достаточно денег взамен, они все же расскажут, что слышали той ночью. Наверняка от этих слов всякий бы засмущался и покраснел, но кое-кто расплылся в развратной улыбке. Некогда Двэйн считался обычным человеком, вошедшим в историю лишь с лучшей стороны, но всякий историк изменит свое мнение о нем, как только получит эти ужасные сведения о той ночи, ведь от этого и вправду сложно не покраснеть.

Когда-нибудь народ изрядно порадуется, увидев такие подробности в летописях о Двэйне. Многие захотят сохранить светлый героический образ Двэйна и не станут воспринимать эту часть летописи всерьез, поэтому эта часть летописи, вероятно, останется в секрете. И все историки принесут клятву, а также обязуют потомков отныне и впредь держать рот на замке. Но, на само же деле, все, что окажется в числе этих секретных летописей – лишь отрывистые возгласы: «А! не дави на меня!», «Сестренка, ты схватила меня за ногу!», «Двэйн, что ты делаешь… так странно…», «Вивиан, не пинайся!», «Сестра, это не твоя рука?», «А..а.а.а.а.а.а… ну что, красавицы, теперь вы поняли, что я – настоящий мужчина!».

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 451. Беспричинный гнев**

В этот день Луиза встала очень рано.

Увидев ее мрачное лицо, ее служанки тут же поняли, что госпожа сегодня не в духе.

Хотя ее силой заставили вернуться в Лоулань, но в резиденции герцога Тюльпана ее приняли так же тепло, как и полагается принимать особу столь высокого положения. Как только принцесса Луиса проснулась, одна из служанок сразу же поднесла ей чашку с только что собранной с роз утренней росой, однако госпожа тут же с ненавистью опрокинула ее.

Принцесса Луиза рассердилась. Толпа служанок в страхе стояли возле нее, не смея проронить ни слова.

— Ступайте! Позовите мне сюда управляющего! — крикнула она и гневно откинула свои волосы назад.

У нее была причина пребывать в столь плохом расположении духа.

Будучи принцессой Империи, родной и горячо любимой сестрой принца-регента, она никак не ожидала, что кто-то посмеет так грубо развернуть ее экипаж. Она чувствовала себя обиженной до глубины души.

И хотя Филиппу и госпоже Лист удалось несколько успокоить ее, ведь в этом деле виновата была мисс Дайли, а не она, но все же она была членом королевской фамилии!

В имении герцога все к ней обращались с еще большим почтением, чем прежде, но принцесса Луиза постоянно ощущала себя запертой в замке, подобно птице в золотой клетке. Ей не отказывали ни в богатой одежде, ни в изысканной пище, но все же…

«Этот чертов Герцог Тюльпан! Почему он до сих пор не попросил аудиенции?»

Прежде он был не в замке, и принцессе Луизе лишь оставалось терпеливо ждать, но два дня назад она отчетливо слышала, как слуги переговаривались о том, что хозяин наконец вернулся домой!

Случилось такое дело! Он должен был немедленно приехать сюда и навестить ее, чтобы посоветоваться, как лучше исправить эту вопиющую несправедливость и загладить перед ней свою вину! Но он вопреки всему так и не появился!

Пока принцесса продолжала гневаться, к ней кто-то постучался.

К еще ее большему недовольству к ней пришел не пожилой управляющий Мадэ, а какой-то юнец, у которого даже борода еще не начала расти. Одет он был со вкусом, на вид был очень сообразителен — принцесса несколько дней назад видела его подле управляющего Мадэ. Ее утешала мысль, что, должно быть, он наделен не меньшими полномочиями, чем его начальник.

Но одно было то, что не позвали Двэйна. С ее то знатным титулом! Но даже и настолько осмелели, что не удосужились позвать управляющего!

Ее ярость достигла крайнего предела!

Информировав служанок о своем приходе, Сэнди вошел в приемную при покоях принцессы. Услышав шаги, донесшиеся снаружи, он увидел полы роскошного платья и поспешил опуститься на колено в знак приветствия.

Но, не получив позволения встать, он почувствовал, как кто-то сзади с силой толкнул его.

Это принцесса со всей ненавистью пнула его ногой, да так, что юноша отлетел в сторону, а затем повернулась и сняла висящую на стене плеть.

Клан Августинов основал государство с помощью военной силы. Хотя прошло уже двести лет, среди детей и внуков встречаются тупицы, а наследие предков уже давно забыто. Для сохранения должного вида и в качестве напоминания о былой военной мощи предков члены императорского дома носили при себе пару-тройку видов оружия.

Принцесса Луиза не очень соблюдала все эти пережитки прошлого, тем не менее вместо меча она предпочитала носить плеть — она не такая тяжелая, как оружие, сделанное из железа.

Плеть была сделана из первосортной кожи буйвола и была очень крепкая и довольно-таки гибкая.

Раздался резкий хлопок. Принцесса Луиза взмахнула плетью и стеганула им по лицу Сэнди.

Увидев перед собой плеть, юноша вздрогнул и хотел было увернуться, но в голове его мелькнуло, что это будет невежливо по отношению к принцессе. Поэтому он лишь крепко сжал зубы и приготовился к удару.

Плеть пронеслась у него над головой, и тут же Сэнди почувствовал жгучая боль на лице. Веревка хлыста прошлась по его лбу и половине щеки.

Но это мало успокоило принцессу. Она снова подняла руку, готовясь нанести второй удар. Но Сэнди был умным малым, он сообразил, что можно повернуться боком, тогда плеть лишь заденет его одежду. К счастью, на улице было холодно, юноша был одет в теплую одежду.

Плеть снова просвистела у него над головой. Сэнди затрясся от боли, но не издал ни звука.

Он поднял взор и умоляюще посмотрел на принцессу. Что же так рассердило ее, что она с самого утра не в духе?

Принцесса Луиза по своей натуре не была жестокой. Ударив Сэнди два раза, она наконец успокоилась, но увидев, как юноша поднял взор и своими птичьими глазами изучающе на нее смотрит, она подумала, что он удивительно похож на этого отвратительного Двэйна. В конце концов, они были почти одного возраста.

И снова в душе ее вскипела ярость!

Подняв руку, она еще несколько раз в гневе опустила его на бедного юношу.

Сэнди, сообразив, что дело плохо и что гнев принцессы приобретает невероятный размах, громко взвыл. Он больше не хотел терпеть позор у всех на глазах, а потому принялся кататься по полу и нарочно громко орать от боли. Принцесса никак не могла попасть в него, веревка плети пролетала мимо юноши.

Сэнди пришел не один — снаружи его поджидали сопровождавшие его слуги. Услышав душераздирающие крики своего командира, они пулей ринулись за помощью.

Двэйн встал рано. Настроение его было превосходным, ведь он проснулся в объятиях двух прекрасных девиц — каждая была хороша по-своему. Двэйн натянул брюки и погладил Вивиан по щеке, а затем, поцеловав ее в лоб, направился к большому зеркалу, стоящему в углу комнаты.

Оглядев себя, он обнаружил на плече следы от зубов а на спине красовалось несколько длинных царапин.

«Джоанна, эта дикая кошка», — подумал про себя Двэйн.

Он хотел было вернуться в постель и еще немного полежать, как вдруг снаружи раздались крики задыхающихся от злости слуг.

— Господин герцог! Мне нужно увидеть господина герцога!

Двэйн нахмурился. Он отчетливо услышал, как снаружи слуги о чем-то громко спорили и ругались.

Конечно, лакеи не могли так просто пустить в спальню посторонних, да и никто бы не осмелился вломиться сюда.

Двэйн вздохнул и, накинув первый попавшийся широкий халат, вышел из комнаты, не забыв прикрыть за собой дверь.

В гостиной маг сначала налил себе в хрустальный стакан немного воды и поспешно выпил, и лишь затем открыл большую парадную дверь.

— Что случилось?

Перед дверью на коленях стоял слуга. Видно было, что он ужасно торопился. Увидев герцога, он не вставая подполз к нему и, чуть не плача, вскричал:

— Герцог Тюльпан! Господин! Прошу Вас, спасите Сэнди! Ее Высочество принцесса Луиза забьет его до смерти!

Лицо Двэйна помрачнело.

— Что ты такое говоришь? Принцесса бьет Сэнди? Почему? А где Мадэ?

— Управляющий с утра отбыл из замка по делам. Сейчас в замке за главного остался только Сэнди. Принцесса, как встала, тут же позвала управляющего, а когда Сэнди зашел к ней, я услышал его отчаянные крики!…

Поняв все, Двэйн чрезвычайно рассердился.

Что же это такое?

«Как она смеет на моей же территории бить моих же людей?!»

Он с силой пихнул слугу и помчался к покоям принцессы.

Увидев приближающегося Герцога Тюльпана, слуги и служанки тут же расступились. Они все принадлежали клану Тюльпанов, а потому никто и не посмел преградить дорогу хозяину. Двэйн, не оповестив о своем приходе, прямо ворвался в покои принцессы.

Когда Двэйн открыл дверь и ступил в комнату, он увидел катающегося и ревущего от боли Сэнди, и не стал сдерживать подступившего гнева.

Некогда Двэйн лично выкупил Сэнди с рынка и привез к себе в имение. Он безгранично доверял ему, а потому ему было несколько странно, отчего вдруг принцессе вздумалось так сурово наказывать его?

Надо сказать, когда Двэйн впервые увидел Луизу, он тут же разгадал характер этой молодой девицы в роскошном наряде. Он тут же подошел к ней и выхватил плеть из ее руки, отчего она тут же отступила от него на несколько шагов назад.

— Ваше Высочество, величие Вашего императорского дома известно на весь материк, к чему демонстрировать его снова?

Слегка усмехнувшись, Двэйн сложил плеть вдвое и щелкнул ей у себя на ладони.

Принцесса испугалась. Она только сейчас разглядела пришедшего — молодой человек, внешне очень сильный, что невольно вгоняло ее в страх. Дверь осталась приоткрытой, и принцесса Луиза увидела, что слуги и служанки молча стояли, потупив взор. Кто-то стоял на коленях.

Принцесса тут же узнала Двэйна. Это был тот самый молодой человек, что некогда, а именно в день государственного переворота, произвел на нее сильное впечатление.

Но теперь Двэйн был одет в длинные брюки, а на плечи был накинут широкий халат, слегка обнажая его крепкую грудь…

Оглядев Двэйна, принцесса очень покраснела. В этот момент она и думать забыла о том, что только что избила его слугу, и поспешно вскричала:

— Герцог Тюльпан! Как же невежливо с твоей стороны входить в мою комнату в таком виде? Где же твои манеры!

— А?

Двэйн бросил плеть на пол и горделиво посмотрел на принцессу. На самом деле, он с самого начала невзлюбил ее.

На самом деле, по разным причинам, еще около года назад Двэйн начал питать к принцессе некоторую неприязнь. Тогда они еще даже не были знакомы, но по стране ходили слухи, что будто бы принц-регент подумывает о том, чтобы выдать за него свою сестру… то есть как раз принцессу Луизу.

В итоге, Двэйну ничего не оставалось делать, как побыстрее назначить свою свадьбу с Вивиан. Именно это событие оставило в душе мага неприятное послевкусие. Не из-за нее ли ему пришлось так поспешно принимать решение о своей женитьбе?

А в этот раз принцесса еще и приехала на северо-восток вместе с этой стервой мисс Дайли. И хотя будущая императрица просто-напросто использовала ее, но все же она навредила ему. Поэтому Двэйн теперь еще больше презирал принцессу Луизу. В его представлении она была всего лишь избалованной девочкой из королевской семьи, да и к тому же довольно-таки глуповатой!

Мало того, что принцесса сама по себе была человеком не из приятных, да еще рядом с ней постоянно ошивалась Богиня!

Заметив, что Герцог Тюльпан пристально на нее смотрит, принцесса Луиза невольно занервничала.

— Герцог Тюльпан! Я спрашиваю тебя, почему ты не отвечаешь? Что за невежество входить ко мне в таком виде?!

Двэйн еще выше задрал голову. Он и не собирался выказывать ей почтение. Он подошел к ней и строго посмотрел прямо ей в глаза. У принцессы тут же возникло твердое ощущение того, что этот молодой человек ее ни во что не ставит.

— Так говоришь, я вошел в твои покои? — усмехнулся Двэйн. — Ваше Высочество, если память мне не изменяет, то это мой дом. А значит каждая комната в этом доме принадлежит мне! Куда хочу — туда хожу! Я надеюсь, ты помнишь, что, будучи гостем, надо соответствовать своему положению гостя.

На самом деле, гнев Двэйна в этот момент дошел до крайнего предела!

Он не был глуп. Посмотрев на Сэнди, он тут же понял, что юноша просто притворяется, чтобы ему не досталось еще больше. Он кричал от боли, но на самом деле у него давно уже ничего не болело.

Двэйн взглядом приказал Сэнди удалиться.

Юноша тут же вскочил и, ворча, поспешил удалиться.

— А ты!

Принцессу так напугал тон его речи, что она чуть было не упала в оборок.

Взгляд ее снова упал на его расстегнутый халат, и она еще больше покраснела. Еще мгновение назад она в порыве злости ощущала себя роковой женщиной, а теперь сконфуженно отступила в угол, не решаясь издать ни звука.

Двэйну показалось это странным.

«Я ругаю ее, а она краснеет! Неужели ей это нравится?

Нет. Не верно. Раз она покраснела, значит, я ей нравлюсь.

Кажется, где-то я это уже слышал. Неужели я и в самом деле ей нравлюсь?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 452. Мой лучший друг!**

Подумав об этом, Двэйн с безразличным видом сел на первый попавшийся под руку стул. Взгляд его упал на лежащий на полу хрустальную чашу и разлитую на ковре свежую росу.

— Ваше Высочество, — усмехнулся маг, — похоже, в императорском дворце расточительство — обычное дело. Хм, ты знаешь, ради того, чтобы услужить тебе, служанки с самого раннего утра, в полутьме, собирали для тебя эту росу в моем саду. А сколько раз из пальцы натыкались на острые шипы. Посмотри, сколько ранок на них! А ты вот так берешь и разливаешь весь их труд по полу…

— Я… — сорвалось у принцессы.

Она хотела сказать: это все из-за твоего холодного равнодушия и бестактности.

Но Двэйн не дал ей сказать. Он снова посмотрел на плеть.

— Хм, Ваше Высочество, я надеюсь, что вы запомните следующее: северо-запад — это целиком и полностью мои владения! И наказывать людей, проживающих на этой земле, имеет право только один человек. Это я.

Двэйн пальцем указал на свой нос.

— Если мои люди совершат ошибку, то я сам могу проучить их, и посторонним не следует вмешиваться! К тому же, насколько мне известно, Сэнди ни в чем не провинился, он только успел войти сюда, как тут же был бит, ни за что ни про что. Неужели в императорском дворце так заведено, что в плохом настроении можно хватать плеть и бить первого попавшегося под руку слугу? Тогда я тем более должен предупредить принцессу, чтобы она оставила все эти привычки на время пребывания в моей резиденции.

Принцесса Луиза рассердилась так, что едва не упала в обморок. Она хотела было возразить, но тут взгляд ее снова упал на расстегнутый халат Двэйна…

Когда маг сел, халат его несколько подогнулся, обнажив покрасневшие полосы на плече. Приглядевшись к ним, принцесса поняла, что это следы от зубов — очевидно, женских зубов!

Поняв это, принцесса покраснела так, что лицо ее сделалось багрово-красным. В сердце ее беспричинно возникла новая волна гнева.

— Довольно, Ваше Высочество! — невозмутимо сказал Двэйн, вставая. — Тот, кто посмеет оскорбить моих людей на моей же земле, тот поплатится за это. Но тебе повезло, потому что я не бью женщин.

— Ты! — в ярости вскричала принцесса. — Только посмей тронуть меня!

Она была разгневана до крайнего предела.

Но вовсе не из-за невежливого обращения с ней Двэйна.

Причина была в другом.

Он был мужчиной, о котором она столько мечтала. Этот некогда так упорно сражавшийся на площади юноша, незаслуженно обиженный и брошенный своим кланом…

Она влюбилась в него. Конечно, думая о нем, она всегда несколько приукрашивала его образ. Невольно в ее сознании этот «молодой Герцог Тюльпан» занял место того идеала, которого она так долго ждала…

Когда они вместе с мисс Дайли ехали на северо-запад, она в глубине души потихоньку мечтала о том, что когда она и герцог впервые встретятся, то между ними вспыхнет то самое романтическое чувство, которое она страстно желала долгие дни и ночи…

Но, то, что произошло сегодня утром…

Герцог Тюльпан босиком и в столь грубом и растрепанном виде влетел в ее комнату, накричал на нее, и все это, конечно, разрушило все ее мечты.

Но Двэйну не было никакого дела до ее чувств! На самом деле, маг даже и не думал о ней в таком ключе.

И поэтому она рассердилась!

Двэйн только что все уладил с двумя красавицами-сестрами. Проснувшись утром, он очень хотел уделить им как можно больше внимания, подарить им тепло и ласку, а вместо этого вынужден был погрузиться в это дерьмо.

— Я не буду бить тебя, успокойся, — усмехнулся Двэйн. — Все-таки ты как-никак аристократка. Однако…

Он повернулся к стоявшим в дверях служанкам и тоном, не предполагающим возражений, объявил:

— Мой приказ таков: сегодня у принцессы пропал аппетит, поэтому не нужно ей готовить завтрак и обед.

Луизе сначала показалось, что она ослышалась.

Этот грубиян еще и не дает ей еду!

Похоже, этот Герцог Тюльпан — отчаянный малый. Принцесса и не догадывалась, что он и не такое мог: когда к нему на переговоры приехал посланник от Владыки Степей, его родственник, великий князь, то Двэйн поселил его в рваном шатре, продуваемом со всех сторон.

— А ну-ка стой! — не выдержав, закричала принцесса.

Двэйн обернулся.

— Что-то еще? — нахмурился Двэйн.

Терпению его приходил конец.

— Ваше Высочество, если ты будешь меня злить, то я вынужден буду отменить и ужин.

Сказав это, Двэйн с ненавистью посмотрел на принцессу, а затем поспешил покинуть гостиную.

Принцесса остолбенело стояла посреди комнаты, и в ее сердце внезапно вспыхнула ненависть к себе самой.

«Я сошла с ума! Я совсем потеряла рассудок! Как я могла думать о таком грубияне, как он!»

Оставив принцессу Луизу молчаливо срывать гнев на тарелках и чашках, Двэйн широкими шагами покинул ее покои.

Дул утренний прохладный ветер. Маг подумал, что было бы неплохо вернуться в комнату и, пока красавицы еще не встали, понежится в их объятиях.

Однако, на середине пути его внезапно остановил Филипп.

Оказывается, прослышав о том, что герцог в гневе помчался в комнату принцессы, он невольно содрогнулся.

Филипп с беспокойством подумал:

«Ну вот, мы уже успели провиниться перед будущей императрицей и кое-как успокоили принцессу. Хотя бы герцог вновь не озлил ее!»

Тем человеком, кто сообщил Филиппу эту новость, был никто иной как Сэнди, который сразу же после своего «освобождения» помчался прямиком к управляющему.

Этот ловкий и сообразительный юноша моментально оценил ситуацию и понял, что случилось что-то очень серьезное, поэтому он решил, что нужно немедля сообщить обо всем Филиппу.

Управляющий немедленно вернулся в замок и как нельзя кстати увидел герцога, босого идущего в сторону своих покоев. Увидев его, Филипп тут же понял, что опоздал.

— Вот что я Вам скажу, мой господин… Вы ведь только что были в покоях принцессы, не так ли? — осторожно начал он.

«Босой. В расстегнутом халате».

Двэйн тут же рассмеялся.

— Мне нравится этот твой осторожный тон, Филипп! Однако, ты подумай, если я скажу, что да, мол, я как раз только что от принцессы, да еще и с утра пораньше, боюсь, что обо мне пойдут неверные слухи.

Глядя на этот совершенно искренний смех Двэйна, Филипп замялся на месте.

— Господин, Вы еще и потешаетесь в такое время…

— А чего мне бояться?

Поглядев на время, Двэйн понял, что возвращаться к себе уже поздно, а потому схватил Филиппа и потащил в административный корпус.

По будням в этом здании за главного был Филипп. Все дела, касающиеся непосредственно управления провинцией Деса, даже проходя другие инстанции, в конечном итоге попадали сюда, и окончательное решение по ним всегда выносилось управляющим.

Обычно, Двэйн очень редко приходил сюда.

Расположившись на кресле и выпив чашку горячего чая, Двэйн со смехом рассказал, как он только что проучил принцессу. Выслушав его, Филлип ударил себя по ногам и, покачав головой, нарочито громко вздохнул.

— Боюсь, господин, Вы нарываетесь на неприятности… — горько усмехнулся он. — Нам сейчас как раз очень нужна помощь принцессы в нашем деле. И хотя Вы уже разобрались с мисс Дайли, но то, как поведет себя принцесса в отношении этого дела в столице, для нас, честно говоря, очень и очень важно.

Двэйн внезапно рассмеялся.

— И я тебе скажу честно, когда я сегодня утром вошел в ее комнату, то у меня появилась одна очень любопытная идея… Именно поэтому я так свободно отругал ее. На самом деле, я вовсе не имею намерений отпускать ее обратно в столицу.

— Что?

Филипп вздрогнул. Он неосторожно задел бумаги, и они беспорядочно разлетелись по столу.

— Что Вы такое говорите, господин!

— Я говорю, что не собираюсь отпускать принцессу Луизу в столицу, — твердо повторил Двэйн. — Я отчетливо вижу, что мы не сможем заставить ее говорить и делать то, что нам выгодно. Да и доказательств против нее у нас нет… А что если заставить ее написать брату письмо? Ее брат все-таки принц-регент, к тому же… нельзя гарантировать, что она по возвращении в столицу не наговорит лишнего… Я никогда не поверю в то, что женщина может говорить только по существу. Настроение женщин склонно к постоянным переменам, и они любят трепаться направо и налево. Поэтому… подумав, я решил, что лучше просто не отпускать ее в столицу.

— Вы хотите сказать… — глаза Филиппа сверкнули.

— Жениться на ней и оставить на северо-западе!

Услышав это, Филипп недоуменно заморгал глазами.

— Герцог Тюльпан, неужели Вы пообещали принцу-регенту жениться на его сестре?

Двэйн удивленно поднял брови, а потом громко рассмеялся.

— Я и не говорил, что это буду я! Я ни за что не женюсь на такой женщине, как она… К тому же, у меня и своих то целых две! О боже, Филипп, чтобы я да и женился на принцессе? Ни за что! Я имею ввиду, чтобы подыскать ей жениха из местных!

Говоря это, он несколько беспорядочно оглядывался по сторонам, как будто раздумывая над чем-то.

— Вот только, кого же… Чтобы он соответствовал ее положению, и нужно, чтобы это был непременно наш человек. Тогда надо выбирать кого-то из ключевых фигур руководства провинцией. Хм.. Кого-нибудь молодого и очень перспективного.

Сказав это, Двэйн внезапно в упор посмотрел на Филиппа.

Управляющий так напугался, что едва не упал со стула!

— Я? Нет, я не гожусь! Совершенно не гожусь, — замахал руками он. — Я на это не пойду.

Двэйн рассмеялся и положил ему руку на плечо.

— Как это ты не годишься, Филипп? Ты молод… да и как это ты на это пойдешь? Ты можешь сражаться, можешь спалить все к чертовой матери, а жениться на красавице — внезапно вдруг не можешь? Неужели это так оскорбляет твое достоинство?

Филипп поморщился.

— Господин, я правда не могу… Я… У меня уже есть любимая женщина, я…

— Вот оно что, — вздохнул Двэйн и покачал головой. — Тогда ладно. Не хотел бы я разлучать влюбленных, да. Раз ты не хочешь, то не надо. Я уже убедился, что эта Луиза чуть что — сразу хватается за плетку и бьет всех подряд. Если ты женишься на ней, и ей вдруг что-то в твоем доме не понравится, она будет лупить тебя едва ли не каждый день, а с твоей комплекцией ты долго так не протянешь. Похоже, тогда надо найти ей кого-нибудь покрепче.

Говоря это, Двэйн вдруг услышал за дверью чей-то громкий смех. Затем кто-то с силой толкнул дверь, и в комнату, подобно пламени, влетел крепкий здоровяк.

Это был генерал Лонгботтом при полном обмундировании. Лицо его было в пыли. Войдя в комнату, он тут же звучно рассмеялся:

— Ха-ха-ха! Еще не рассвело, как я с группой юнцов верхом проскакал по полю добрых сто ли! Я их так хорошо проучил, что они сразу же запросились к мамочке! Зато теперь я совершенно спокоен! Однако, Филипп, насчет той сдавшейся в плен кавалерии, которую ты поручил мне переформировать… по мне так их выучка оставляет желать лучшего.. А некоторые так просто-напросто тупоголовые болваны!

Генерал говорил очень громко, но вдруг почувствовал некоторую неловкость, повисшую в комнате. Увидев, что Герцог Тюльпан и Филипп разом встали, он удивленно оглядел себя, на миг подумав, что с ним что-то не так.

Прошло некоторое время, генерал уже начал тревожиться, почему эти двое так пристально на него смотрят. Наконец, Двэйн звонко рассмеялся и похлопал его по плечу.

— Эх, братец! Вот ты то нам как раз и нужен!

Генерал Лонгботтом весь содрогнулся, почувствовав, что ни к чему хорошему эти слова герцога привести не могут, а потому с недоумением посмотрел на Филиппа.

— О чем это герцог говорит? Что значит «я вам нужен»? Что за дело?

— Очень почетно, но весьма трудное дело, — печально ответил управляющий. — Кроме тебя, никто не в силах нам помочь, мой дорогой генерал! Мой лучший друг!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 453. История генерала Лонгботтома (часть 1)**

— Что значит, я должен жениться на принцессе?

Оглушительный рев генерала раздался по всему корпусу, что аж стекла в окнах задрожали. От гнева он подскочил так, что едва не ударился макушкой о потолок.

Крупное лицо генерала Лонгботтома забавно сморщилось. Мотая головой из стороны в сторону, он, отмахиваясь, бормотал:

— Нет, нет! Даже не думайте! Это невозможно, совершенно невозможно! Хоть бейте меня до смерти, я ни за что не соглашусь! А если не до смерти, то тем более не соглашусь!

Двэйн тяжело вздохнул и принялся успокаивать главнокомандующего своей армии.

— Мой дорогой генерал, — с чувством начал он, — ведь это превосходная должность! Ты ведь видел нашу принцессу, неужели ты считаешь ее недостаточно красивой? Вот что я тебе скажу, за ней у ворот императорского дворца выстраиваются целые очереди молодых аристократов, стремящихся добиться ее расположения! К тому же, она родная сестра принца-регента, высокое положение в обществе, гордость всей императорской фамилии, неужели это все еще недостаточно для тебя? Кроме того… нам сейчас срочно требуется успокоить ее, а что может быть лучше, чем выдать ее замуж? В этом случае, как мы скажем, так она и сделает. Подумай, сколько выгод мы от этого получим!

Но генерал Лонгботтом был неумолим.

— Сказал нет, значит, нет! Придумали тоже… Принцесса! Мне, невежде, с такой не справиться! К тому же, с моей комплекцией, в моих летах… да я ей совсем не подхожу! Но главное то, что я терпеть не могу иметь дело с аристократами, и вам это хорошо известно! А если я женюсь на принцессе, то разве не попаду прямиком в их лапы? Тут и обсуждать нечего! Я не согласен! Я Вам, герцог, прямо говорю — прикажите мне вместе с войском отправиться в огонь, я и бровью не поведу, но в этом деле на меня не рассчитывайте! Я ваших тонкостей не понимаю и в ваши игры не играю!

Генерал Логботтом говорил очень решительно.

— Женить меня на принцессе? Что за шутки! — ворчал он про себя. — Я здоровенный детина, спина тигра и поясница медведя, в один присест съедаю полкило говядины и выпиваю бурдюк крепкого. Мне даже лошадь найти тяжело, которая меня выдержит! А принцесса Луиза такая маленькая, хрупкая, я же ее одной рукой задавлю, как же я могу взять ее в жены?

В представлении генерала Лонгботтома принцесса императорской крови должна жить в императорском замке, среди напудренных, женоподобных мальчиков, которые своими тонкими изнеженными пальчиками играли бы ей келейные мелодии. Они бы тихо перешептывались, пили бы разные сорта чая, разговаривали о погоде, искусстве и на другие, изысканные, но по существу пустые темы. А по вечерам танцевали в большом шумном зале, наполненным такими же как она, утонченными и элегантными особами.

Такую жизнь генерал презирал до глубины души!

Глядя на то, как генерал мотает головой из стороны в сторону, точно китайский барабанчик, Двэйн не стал принуждать его. Филипп в душе испугался — если за это грязное дело не возьмется генерал Лонгботтом, то герцог свалит его на него!

Нет! Так не пойдет! Как же заставить этого здоровяка подчиниться?

— Генерал, но ведь это же совершенные пустяки, — медленно сказал управляющий.

Военачальник промолчал, но лицо его сделалось строгим. Подумав немного, он снова помотал головой:

— Прошу прощения, Герцог Тюльпан.. но я не могу. К тому же, Вы что, забыли? У меня уже есть жена.

Теперь настала очередь Двэйна и Филиппа погрузиться в молчание.

Все советники и полковые командиры клана Тюльпанов сейчас бы очень поняли эту его затаенную боль.

На самом деле, у генерала раньше действительно была жена. Он женился на ней еще в ранней молодости, но впоследствии получил приказ расположиться с войсками в степях. Само собой, жену он оставил на родине… Поговаривали, что она происходила из местной зажиточной семьи.

Говорили также, что Лонгботтом действительно любил свою жену. Он часто хвастался: я такой невежда, а женился на красавице. Вот она, манна небесная!

Поэтому, по слухам, генерал не боялся ничего и никого, кроме своей жены, а потому безропотно ей подчинялся.

Когда он вместе с войсками был мобилизован на северо-запад, то не взял с собой жену, побоявшись, что она не сможет жить в столь холодном, суровом климате. Он также оставил ей большую часть ценного имущества. Ведь Лонгботтом, как-никак, был главнокомандующим части Императорской армии, а потому считался человеком очень богатым.

После этого Лонгботтом не переставал писать жене письма, периодически отправлял ей необходимые вещи и параллельно время от времени брал отпуск и возвращался на несколько дней домой.

Однажды его жена заболела. Лонгботтом шесть дней и шесть ночей гнал лошадей — так спешил на родину. В итоге, когда он прибыл, жена уже почти выздоровела… Но получилось так, что этот всегда отличавшийся крепким здоровьем генерал неожиданно сам серьезно заболел — причиной тому стало его падение с лошади.

Но потом, когда его армия квартировалась в степях, Лонгботтом женился снова. Конечно, согласно законам Империи, она стала всего лишь младшей женой, то есть наложницей.

Эта история получила широкую огласку, а потому была известна многим жителям материка: тогда, в степях, он командовал двадцатитысячным войском и получил титул полководца, став едва ли не самым влиятельным человеком в этом регионе. Посредством активного привлечения на свою сторону местных жителей генерал сделался очень популярен среди множества племен. В то время два наиболее крупных племени решили заключить династический брак, и чтобы разрушить их планы объединения в коалицию, генерал остановил провожавшее невесту войско и потребовал увидеть ее лицо, а согласно степным обычаям, это было строжайше запрещено.

Лонгботтом нарочно помешал бедной дочери вождя выйти замуж, а затем сам вздумал жениться на ней. Остановив процессию, он нагло заявил:

— Думаю, в лице ее и примечательного только пару веснушек. Не разрешите ли взглянуть? Говорите, если я посмотрю, то брак не состоится? Вот и отлично! Все очень просто — я сам женюсь на ней! Вот тогда я смогу вдоволь наглядеться на нее! Когда захочу! А по вечерам наслаждаться всем ее телом!

В итоге это дело закончилось вторым браком генерала… Разумеется, это был чисто политический ход.

На самом деле, впоследствии стало известно, что хотя генерал фактически силой завладел этой девушкой, но все же к своей новой жене относился очень хорошо. К тому же, таким образом он смог добиться значительного влияния в племени, к которому она принадлежала. Узнав об этом, Двэйн невольно проникся еще большим уважением к генералу. В тот момент он подумал: как жаль, что такой талант был загублен подлыми людьми из имперской аристократии.

Действительно, все хорошее длится недолго. Логботтом серьезно обидел столичную знать, а потому был лишен должности, арестован как предатель Империи и предан суду.

Все это время его степная наложница не переставала ждать его. Она была дочерью вождя богатого племени, а потому вымолила у отца большую сумму и послала ее в Империю в надежде на то, что это поможет разрешить дело.

Но, к сожалению, генерал Лонгботтом провинился перед аристократами не как-нибудь, а именно тем, что помешал им нелегально продавать народам степям боевое оружие, тем самым нанеся существенный удар по их доходам, а потому, сколько бы он не платил, он по-прежнему сидел в Императорской тюрьме…

К счастью, сумма, полученная от жены, все же возымела свое действие — она, по крайней мере, спасла ему жизнь.

Если бы не Двэйн, Логботтом до сих пор бы сидел в тюрьме. Или умер. Или бы прождал десятки лет, пока, наконец, новый правитель в день своей коронации не объявит амнистию и не выпустит его на свободу — но тогда он наверняка был бы таким старым, что не смог бы выйти из своей камеры без посторонней помощи.

Похоже, пословица «человек ушел — чай остыл» применима почти к любой ситуации.

Когда генерал Лонгботтом был осужден и только-только доставлен в столицу и посажен в тюрьму, все сначала были уверены, что раз уж он много лет провел в степи и добился больших успехов, власти ни за что не станут избавляться от столь выдающегося и знаменитого военачальника.

Тогда многие верили, что очень скоро ему вернут прежнюю должность, и он снова будет трудиться на благо Империи. В конце концов, этот молодой полководец был очень талантлив.

Тогда авторитет генерала в степях было еще очень высоким, и несколько племен, с которым у него некогда были тесные взаимоотношения, поддавшись уговорам его жены, согласились выделить некоторую сумму и попробовать помочь генералу избежать наказания.

Лишь только постепенно все начали понимать, что похоже на этот раз карьера Лонгботтома загублена окончательно.

Поговорка «человек ушел — чай остыл» снова показала свою актуальность.

Но генерал и подумать не мог, что первым, кто его бросит, будет не так степная жена, а та, что осталась дома!

Будучи в тюрьме, он получил от нее письмо. В нем она прямо просила его о разводе.

Генерал тогда просто отправил приславшего письмо восвояси, и лишь только вечером написал ответ, пообещав удовлетворить все ее требования. Все-таки теперь он был заключенным и не знал, что еще ему преподнесет судьба. Лонгботтом по-прежнему очень любил свою жену и не хотел обременять ее, а потому согласился на развод.

От ближайшего подчиненного генерала, Гайды 205, который все еще продолжал верно служить ему, Двэйн узнал одну деталь, которая очень задела чувства военачальника.

Когда Лонгботтом оказался в тюрьме, его вторая жена всюду вымаливала деньги ради его спасения, а главная жена, которая благодаря его заслугам жила в роскоши, не предпринимала совершенно ничего.

Она не искала с ним встречи, не писала и не потратила ни единого гроша на то, чтобы помочь ему.

И затем просто прислала прошение о разводе.

Но Лонгботтом ни в чем не обвинял ее. Он думал, что во всем этом виноват только он один. Пока он приносил пользу государству на северо-западе, молодая и красивая жена вынуждена была сидеть дома и ждать. Какая девушка в ее летах выдержит такого беспросветного одиночества?

Однако у Гайды 205 была еще одна тайна, о которой практически никто не знал.

Когда в решающий момент судебного процесса у генерала появился шанс, поскольку шестой император династии Августинов был непомерно честолюбив — он вел агрессивную внешнюю политику и затеял плавание в Южные моря, порядочно истощивший имперскую казну. Финансы страны пришли в беспорядок, поэтому пожилой император издал указ: заключенный может быть отпущен на свободу, если он выплатит оговоренную сумму денег.

Тогда, если бы Лонгботтом вовремя сообразил, у него был бы шанс освободиться. Даже если нельзя было сразу выйти из тюрьмы, то хотя бы через два-три года срок его заключения непременно бы истек.

Но, к сожалению, племена больше не хотели выделять средства на освобождение генерала. Как бы не уговаривала их его жена, но вожди посчитали, что карьера Лонгботтома завершилась окончательно и бесповоротно, а потому помогать ему выйти из тюрьмы не было никакого смысла.

В итоге несколько наиболее верных подчиненных военачальника спешно приехали к его главной жене и стали умолять ее о помощи, — в то время они еще не были разведены.

Тем, кто ездил за помощью, был никто иной как Гайда 205, один из ближайших подчиненных генерала, которого он воспитал и выучил практически единолично. Для Лонгботтома он был как родной сын, хоть и разница в возрасте между ними была не более десяти лет.

В итоге Гайда всегда с досадой говорил об этом деле.

-У нашего генерала, — говорил он, — на родине осталось большое богатство! Это все он скопил, будучи в должности полководца. У него есть поместье, есть фруктовый сад и большой дом! Очень неплохо! Возможно, наш генерал действительно провинился перед своей первой женой, но ведь мы служим родине. Разве может быть по-другому? Что за отвратительная женщина! Столько лет живет в роскоши, не то что мы, вечно ходим голодные! Но теперь с генералом случилась беда, а она даже задницу свою от дивана не оторвет! Когда мы пришли к ней и попросили денег, знаешь, как она с нами обошлась? Она велела слугам выставить нас за дверь! А затем к нам вышел какой-то уродец — управляющий! — и начал угрожать нам! Он сказал, что если мы сейчас же не уберемся отсюда, он тут же позовет охрану и скажет, что мы грабители! Вот черт! Ведь все это имущество принадлежит генералу, а вовсе не ей!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 454. История генерала Лонгботтома (часть 2)**

Гайда и остальные вернулись ни с чем. Командиры были разгневаны до предела — ведь это же ни кто-нибудь, а жена генерала! Но они решили не торопиться рассказывать обо всем Лонгботтому.

Но больше всего всех поразило то, что не успели Гауда и его товарищи вернуться в столицу, как жена генерала тут же прислала ему письмо с требованием развода.

Лонгботтом спокойно подписал все бумаги и даже в присутствии нотариуса оформил дарственную, в котором все имущество безвозмездно передал этой женщине.

Командиры были возмущены до предела, но Лонгботтом все время был невозмутимо спокоен.

Таким образом, первая жена генерала покинула его… Это было похоже на предательство, поскольку не прошло и месяца, как эта женщина снова вышла замуж — за молодого сына местного аристократа.

Но на этом брачная трагедия генерала Лонгботтома не закончилась…

Через некоторое время и со степной его женой случилось несчастье.

Всем уже стало понятно, что генерал больше не вернет себе то положение в политике, которое занимал раньше. А раз так, то племя его жены, прежде всегда поддерживавшее его, решило, что для них военачальник больше не представляет никакой ценности, а потому и не стоило заботиться о его репутации.

Дело было в том, что вождь одного из соседних племен влюбился в жену Лонгботтома… Надо сказать, что она была очень красивой и очень воспитанной девушкой.

К тому же, в Империи степные народы называли дикарями, и тому были причины. Одна из них, самая главная, состояла в том, что у них не было понятия женского целомудрия.

В Империи развод или связи на стороне тщательно скрывались, но в степях женщину всегда воспринимали как вещь.

Раз генерал Лонгботтом потерял свое влияние, то его жену, подобно всякому имуществу, следовало переделить.

К тому же, после своего увольнения со службы, его армия была передана под командования другого полководца. Его степная жена вернулась в родное племя на временное проживание.

Вождь крупного соседского племени хотел, чтобы его дочь вышла замуж по степному обряду и стала шестой женой вождя соседнего племени. Узнав о заключении Лонгботтома, он наконец принял окончательное решение.

Генералу нельзя было не посочувствовать… Получалось так, что первая жена генерала, жительница Империи, когда ее муж оказалс в опасности, и пальцем не пошевелила, чтобы спасти его, а просто взяла все его богатство и снова вышла замуж.

А его степная жена, принадлежащая к так называемым «варварам», проявила истинное мужество и стойкость!

Эта женщина действительно заслужила уважение! Она активно выступала против этого брака, а на второй день, когда из соседнего племени прибыл отряд, чтобы встретить невесту и проводить ее в шатер будущего мужа, она совершила самоубийство!

Перед своей смертью девушка проглотила золотой шарик. Это была золотая подвеска, которую генерал Лонгботтом вместе с цепочкой подарил ей в день их свадьбы. В степях почти не было полезных ископаемых, а потому это украшение было изготовлено в Империи на заказ, и с тех пор девушка тщательно его оберегала.

Когда она поняла, что сопротивляться бесполезно, то выбрала смерть, умертвив себя при помощи подвески — свидетельства ее брака с генералом!

Когда отряд наконец прибыл, то служанка, прибежавшая в шатер, обнаружила там только ее труп.

В имении Герцога Тюльпана о прошлом генерала Лонгботтома было известно очень немногим. Большую часть поведал Двэйну и его приближенным сам Гайда 205.

Некогда, когда Двэйн впервые столкнулся с генералом в Имперской тюрьме, он сначала подумал, что этот человек наверняка та еще сволочь.

Тогда генерал часто вызывал к себе в камеру проституток и вообще слыл большим хулиганом.

Но впоследствии Гайда рассказывал ему:

— На самом деле, до этого генерал никогда не позволял себе ничего подобного! Все знают, что генерал активно боролся с производством поддельных товаров. Он также иногда брал нас на границу, и там мы захватывали какой-нибудь крупный бордель и вволю отдыхали. Соладаты — народ грубый, часто ради женщин мы объявляли войну другим отрядом Северо-западной армии. Однако вы не знаете, но генерал никогда не участвовал в такого рода увеселениях! Когда мы врывались в очередной бордель, все хватали девушек и разбегались с ними по комнатам, а генерал один сидел в гостиной и, закинув ноги на стол, пил до рассвета. Мы еще все время смеялись над ним, угадайте, что отвечал нам генерал?

Сказав это, Гайда сделался серьезен и с грустью закончил:

— Генерал пристально смотрел на нас, а затем пинал меня под зад и ругал: «Подлец, ты ничего не понимаешь! У меня есть жена!»

Каждый раз, когда Гайда напивался, он принимался рассказывать о генерале. Однажды, когда он рассказал эту историю Дэвйну, тот невольно опечалился.

Такой сильный воин, смелый и отважный полководец, одержавший столько побед, — а, оказывается, умеет любить!

— У меня уже есть жена!

Когда генерал Лонгботттом произнес эту фразу, Двэйн в душе невольно вздохнул. Ему тут же расхотелось снова попробовать убедить генерала взять на себя это дело.

Однако глаза Филиппа сверкнули. Он не собирался сдаваться.

Управляющий быстро взглянул на Двэйна, и тот мигом все понял.

Разве это не прекрасная возможность?

Подарить этому старому холостяку, много лет пребывающему в печали, надежду на «вторую весну»… Если он женится на красавице-принцессе, то это несомненно будет ему компенсацией за все его прежние страдания!

Генерал принес Империи огромную пользу, но вместо славы стал жертвой бюрократических интриг… В итоге он вынужден был распрощаться со службой да и к тому же потерял обоих жен, что стало главной трагедией всей его жизни.

Иметь рядом с собой принцессу — весьма неплохой исход, разве нет?

Двэйн и Филипп снова обменялись взглядами и прекрасно поняли друг друга.

Затем Лонгботтом внезапно увидел, как Филипп подходит к столу и, достав из ящика какую-то вещь, с силой швыряет ее перед генералом.

— Генерал Лонгботтом, слушайте приказ!

Генерал в воздухе успел поймать эту вещь и, опустив взгляд, с удивлением обнаружил в своей ладони золотой значок в виде тюльпана.

— Генерал Лонгботтом, как управляющий делами клана Тюльпанов я приказываю тебе закончить одно очень важное дело! — отчетливо и наигранно торжественно говорил Филипп, стараясь сохранять подчеркнуто невозмутимый вид. — Этот приказ — строжайшая тайна клана, поэтому его нельзя фиксировать в документах, а можно только озвучить! Содержание приказа следующее: генералу поручается взять тристо всадников и сопроводить принцессу Луизу и мисс Дайли в столицу. В дороге ты должен будешь тщательно оберегать их и не допустить, чтобы кто-то причинил им вред… Особенно, принцессе Луизе! Кроме того… ты должен четко следовать моим инструкциям! Не дай бой ты что-то упустишь! В таком случае будешь строго наказа согласно военным законам!

Затем Филипп еще столько наговорил генералу, что совершенно сбил его с толку. Он и не думал, что управляющий, всегда осторожный и просчитывающий каждый свой шаг, вдруг отдаст столь безрассудный приказ.

— Учти, я могу нарочно послать отряды, которые под видом грабителей начнут нападать на твое войско! Но ты… генерал, я прошу тебя разыграть небольшой спектакль! В дороге ты должен будешь перед лицом принцессы изо всех сил проявлять свою храбрость и отвагу! Вот увидишь, ты в самое короткое время покоришь ее сердце! А потом… подожди-ка. Насчет этого плана… я должен все тщательно обдумать… Да, так. В конечном счете ты выкрадешь принцессу из кареты и тайно привезешь в Лоулань.

Лонгботтом едва не взвыл от ярости.

Перед принцессей показать свою храбрость и отвагу? Покорить ее сердце? Что это за военный приказ?

Но как бы то ни было, Филипп говорил все это с очень серьезным видом. Затем, посмотрев на Двэйна, он спокойно добавил:

— Герцог Тюльпан, по закону клана, гражданский служащий не может совмещать свою должность с военными обязанностями. Но это дело — особое, и если я буду координировать действия отряда генерала Лонгботтома, то мне нужно на то Ваше согласие.

— Хорошо, — с легкой улыбкой кивнул Двэйн. — Я наделяю тебя такими полномочиями.

Генерал испустил тяжелый вздох.

— Ах, да… Есть еще кое-что. Насчет отряда, который будет подослан под видом разбойников… Надо хорошенько обдумать выбор командующего, — потрогав свой подбородок, задумчиво сказал Филипп. — Во-первых, это должен быть кто-то посторонний, тот, кто редко появляется в имении, чтобы как можно меньше людей смогли его узнать. Во-вторых, это должен быть кто-то из ключевых фигур, которому мы доверяем безоговорочно. Никто не должен узнать об этом нашем деле! В-третьих. и это наиболее важное, это должен быть кто-то очень могущественный.

— Почему? — не выдержав, спросил Двэйн.

— По замыслу, — вздохнул Филлип, — наш план не может обойтись без «героического спасения несчастной девушки». Я планирую, что так называемый глава шайки вступил с генералом Лонгботтомом в ожесточенную схватку. Господин, ведь Вам хорошо известно, что за человек эта принцесса. Она — потомок царского рода и само собой ни раз видела сильных воинов, а таких, как Вы сами могли убедиться, во дворце — пруд пруди. Поэтому, я считаю, что раз уж представление — то непременно красивое! Не имитация битва, а выдающееся сражение! Красивая битва! Двое сильнейших развернут Доу Ци высшего уровня, а затем яростно вступят в бой! Если же противники только лишь помашут мечом и разойдутся, то боюсь, что у нашего генерала не будет возможности показать всю свою силу и мужество!

Двэйн остолбенел.

Нужен никому неизвестный, преданный ему человек с боевыми навыками высшего уровня.

Среди подчиненных герцога было немало сильных бойцов, но этим трем требованиям соответствовало всего несколько человек.

Да…

Прошло довольно долго прежде, чем глаза его внезапно вспыхнули!

— Я знаю, кто нам нужен! — дотронувшись до своего подбородка, сказал Двэйн, и его движения сейчас очень напоминали движения Филиппа, только маг был несколько мрачен. — Что если привлечь нашего святого рыцаря, Хуссейна? Он уже давно покинул Лоулань, и его мало кто сможет узнать. К тому же, он слеп на один глаз, а все лицо в глубоких шрамах, да и волосы он покрасил в другой цвет. Даже я его в таком виде с трудом узнаю, что уж говорить о других! Согласно моим сведениям, принцесса, должно быть, никогда не видела Хуссейна, да и он наш самый преданный союзник. Если говорить о силе, то это тем более не вопрос!

Филипп одобрительно закивал.

— Очень хорошо! Это то, что нужно! Я как раз о нем и подумал. Из наших воинов нет никого сильнее господина Хуссейна, разве что только господин Родригез. Как жаль, что он уже появлялся в толпе во время переворота, принцесса в тот день была на площади и наверняка видела его. Итак, выбираем Хуссейна.

— К тому же, — усмехнулся Двэйн, — силы его очень мощные. Во время сражения Доу Ци высшего уровня может ненароком кого-нибудь поранить, но Хуссейн отлично владеет собой. Ведь недаром же он рыцарь святого уровня!

Сказав это, оба разом посмотрели на Лонгботтома. Но неожиданно для них самих, они еще и рта не успели раскрыть, как генерал тут же громко воскликнул:

— Хорошо! Я согласен! Хуссейн очень хорошо подойдет!

С чего это вдруг Лонгботтом стал таким послушным? Это несколько встревожило Двэйна.

Тем временем генерал развел руками и с горькой усмешкой сказал:

— Длинный меч — все же меч, короткий меч — тоже меч. Думаю, мне терять нечего, я уже давно примирился с судьбой.

— Хорошо, — кивнул Двэйн. — Я сам лично поговорю с Хуссейном.

Однако ни Филипп, ни Двэйн никак не могли заметить, что когда Лонгботтом повернулся к ним спиной, мясистое лицо его расплылось в странной, едва заметной улыбке…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 455. Всего хорошего?**

В то утро Луиза сильно рассердилась на Двэйна после их встречи.

«Этот гадкий Герцог Тюльпан целый день морил меня голодом!»

«Как он может поступать так со мной? Он не осмеливается есть приготовленную мной еду?»

Спустя двое суток Двэйн так и не подходил к Луизе, чтобы принести ей свои извинения. Она злилась на него и тоже не собиралась подходить первой.

Но на второй день вечером в замке неожиданно был устроен торжественный ужин. Когда Принцессе Луизе принесли на него приглашение, она выгнала слугу и хлопнула дверью.

Но прошла секунда, она кивнула головой, тем самым выразила свое согласие прийти на него. Только потому, что этот ужин должен был быть прощальным.

Принцесса Луиза и Мисс Дайли собирались совсем скоро покинуть Лолань, и Двэйн как хозяин замка просто не мог не организовать прощальный ужин в честь двух дорогих ему гостей.

Во всяком случае… Сам он тоже сможет немедленно покинуть это чертово место! Он вдруг вспомнил, как поначалу голова Луизы была совсем затуманена, она могла сорваться и в любое время приехать в Северные земли, чтобы посмотреть на него!

Луиза сдерживала свой гнев и тщательно подбирала наряд. Во время ужина она все время улыбалась. Скоро ей предстоит вернуться во дворец Императора. Возвращение во дворец – дело хлопотное, но там намного лучше, чем здесь!

Во время ужина лицо Луизы сияло. Красивая принцесса привлекала к себе внимание многих людей.

Грациозная осанка и королевский характер Принцессы сделали ее яркой звездой этого вечера.

Однако на ужине присутствовала еще одна выдающаяся личность:на юге империи самая изящная и самая известная красавица, которая в ближайшем будущем должна была стать королевой – это Мисс Дайли. Она выглядела не совсем радостной.

Мисс Дайли была выдающейся молодой красивой девушкой. Среди молодого поколения императорской аристократии она и мисс Анджелль, сестра супруги Листер, были двумя свежими цветками, покорявшими своей красотой.

В то время, когда она впервые приехала в город и присутствовала на торжественном ужине, уже тогда все стали преклоняться перед ее изысканной и несравненной красотой.

Только сегодня она выглядела понурой. Ее кожа уже не была такой румяной и даже отдавала желтизной. Она сидела с застывшим взглядом, как будто была не в себе.

Пустой взгляд. Куда делось то сияющее лицо, которое было в прежние времена? Сидя рядом с обворожительной принцессой Луизой, она напоминала статую… К тому же, не самую лучшую…

Однако никто не показывал своего удивления. К тому же, несколько дней назад распространилась новость, будто мисс Дайли подцепила какую-то болезнь.

Больной человек не может быть полон энергии и бодрости.

Но никто из этих людей не знает, какие испытания пришлось пережить будущей королеве мисс Дайли.

После того как Двэйн заставил написать ее то письмо, Дайли осуждала себя, постоянно просыпаясь от жутких кошмаров… Причем снился всегда один и тот же кошмар: письмо вскрыли, и ее жизнь рухнула, а доброе имя погибло. Пришлось сразу же отказаться от титула Королевы, а военный корпус брата распустили. И все надежды о возвышении клана сразу же исчезли…

Все дни напролет она жила в страхе и не могла спать. С каждым днем она становилась все худее и худее. Двэйн во всем разобрался и не стал устраивать ей наказание наверху пространства, только поместил ее в подземную комнату в замке.

Но Дайли испытывала сильное давление, которое разрушало ее изнутри. Она глубоко понимала, что потерпела сильное поражение перед Герцогом Тюльпаном, оказалась разбитой в пух и прах. И сейчас даже не было шанса, чтобы освободиться от этого гнета. Теперь постоянно следовало быть вежливой по отношению к Двэйну, чтобы он не раскрыл письмо.

Что же касается формулы того секретного оружия… У Дайли сейчас появились злые намерения. К сожалению, нельзя просто так все вычеркнуть из своей памяти.

Когда зазвучал музыкальный оркестр, все гости разошлись по две разные стороны.

После этого Двэйн с величественным видом медленно прошел вперед и встал напротив Луизы. Он протянул руку и пригласил ее на танец. Она опустила голову и сделала реверанс.

По традиции в этот вечер первый танец должен был быть исполнен Двэйном и Луизой.

Двэйн танцевал, как будто хромал с ноги на ногу. В этом направлении он был абсолютно безнадежен. Но нарушить традицию, он все-таки не мог.

Двэйн был очень нежным с Луизой. Держа ее руку в своей руке, он плавно вел их пару в танце. Их улыбающиеся лица светились от счастья. Как будто бы за два последних дня ничего и не происходило, и эти двое никогда не были врагами.

Внешне, казалось, что они, действительно, были полны радости. Но стоило только повернуться спиной к присутствовавшим гостям, как Принцесса сразу тихим голосом проговорила:

— Да уж, Господин Герцог Тюльпан, не думала, что сегодня Вы наденете вечерний смокинг… Хм! У Вас же есть привычка разгуливать голым везде и повсюду! Не Вы ли в таком виде ввалились в мою комнату два дня назад?

Двэйн услышал эти слова, но ни капли не рассердился, только сморщил брови, слегка улыбнулся и сказал:

— Ваше Высочество, прошу Вас, следите за своей речью! Если Вас кто-нибудь услышит, боюсь, что о личной жизни сразу же разойдутся лживые сплетни!

Луиза покраснела от стыда, но потом быстро исправила свое поведение.

Когда Двэйн слегка обнял Луизу за талию, она только лишь неслышно вздохнула.

Под музыку они двое танцевали императорский танец. Ее левая рука была на его плече, а он держал ее за талию. Вместе они держались правыми руками.

Этим императорским танцем Принцесса Луиза владела еще с самого детства. А вот Двэйн совсем не умел танцевать его, это и послужило еще одним поводом для насмешки со стороны Луизы.

— Герцог Тюльпан, я никак не могла подумать, что Ваши танцевальные способности настолько низкие! Даже мой восьмилетний племянник Чарли танцует гораздо лучше Вас!

— Боже мой, неужели вы даже не умеете чувствовать ритм? Ваши навыки равны нулю! Сочувствую женщине, которая в следующий раз будет танцевать вместе с Вами!

— Забавно выходит… Господин Герцог Тюльпан, правда или нет, что все колдуны не разбираются в современном искусстве? Или это просто у Вас от природы нет музыкального слуха?

Двэйн никак не отреагировал на слова Луизы. Ничего не сказал. Он только искренне улыбнулся. Луиза забеспокоилась. Когда же этот паренек успел стать таким сговорчивым? Позавчера утром в своей комнате взял кнут и стал им пугать самого себя, потом весь день ходил голодным, ну что за хулиган! Неужели это не он?

Наблюдая, как выражение лица Луизы стало задумчивым, Двэйн слегка улыбнулся и сказал:

— Ваше Высочество, неужели вы еще не выпустили пар? А то если что-то осталось еще, то лучше высказаться до конца! Я внимательно выслушаю Вас.

— Ты… что за коварный план ты замышляешь? – Луиза беспокойно смотрела на Двэйна.

— Нет никакого коварного плана, — Двэйн засмеялся в такт музыки. Взял Принцессу и сделал один поворот. Потом тихим голосом прошептал:

— Приношу тебе свои извинения за поступок, который совершил позавчера!

— Что ты только что сказал? – Луизе показалось, что она ослышалась.

— Я не должен был быть таким грубым с женщиной, это противоречит моим принципам. Мне не следовало целый день оставлять тебя голодной, – Двэйн самодовольно засмеялся. – Но кто знает, может быть, этот случай повторится еще раз.

— Почему? – злобно спросила Луиза. – Кажется, ты не совсем искренне приносишь свои извинения!

— Нет, моя искренность уже прозвучала! – Двэйн дружелюбно засмеялся. — Тебе не следует внушать себе предрассудки обо мне! Я – личность, которая никогда не совершает ошибок! Я не смогу терпеливо переносить оскорбления других людей! Кто бы там не был, никому не позволю! Поэтому советую тебе запомнить это!

В ответ Принцесса промолчала. Она действительно сожалела о своем поступке. Но достать кнут и произвольно отхлестать человека…Луиза не была такой бесцеремонной, как другая аристократическая молодежь. В тот день своим холодным взглядом Двэйн сильно разозлил ее.

— Ах, да, и еще… — Двэйн искоса посмотрел на сидящую в стороне мисс Дайли. – Я не хочу, чтобы мы оставались врагами из-за того случая… К тому же… Вам удалось скрасить этот инцидент. Я думаю, что оставлю все так, как есть. Вас всего-навсего использовали и только.

Принцесса Луиза с сочувствием взглянула на мисс Дайли, вдруг все внутри задрожало:

— Что вы сделали с Мисс Дайли? Неужели вы посмели обидеть ее…

— Успокойтесь! – Двэйн снова повернул Луизу в танце.

Они вдвоем танцевали под музыку. Никто из присутствующих не мог и догадаться о чем-то неподобающем. Потом Двэйн слегка приблизился к Луизе и сказал:

— Не волнуйтесь! Я не трогал ее… Даже не покушался на нее! Вы, пожалуйста, не переживайте, я не сделал ничего дурного… У меня совсем нет интереса к этой женщине! Я лишь удачно уговорил ее кое-что сделать… А потом предупредил Королеву, что лучше не становиться моим врагом – и это все.

— Я не верю в Ваши красноречивые слова, — недовольно сказала Луиза.

— Вы опять ошибаетесь, — музыка перестала играть.

Двэйн сказал последнюю фразу:

— Я не уговариваю людей своим ртом – я всегда действую.

После этого он подмигнул Принцессе и отпустил ее талию.

Первое музыкальное произведение закончилось. Под второе музыкальное произведение Двэйну нужно было станцевать с Мисс Дайли.

Но сегодня вечером Мисс Дайли утратила все свои умения и навыки.

Луиза отстраненно смотрела на них и ясно увидела одну деталь: когда Двэйн попытался взять ее за руку, Мисс Дайли непроизвольно хотела увернуться от него. В ее глазах был страх и ужас. Как будто бы она боялась вида Двэйна.

Когда они танцевали, тело Мисс Дайли было словно каменное. Она неосторожно наступала Двэйну на ноги. Будущая Королева побледнела от страха, сразу же стала в панике приносить извинения Двэйну. Она боялась, что из-за такого пустяка Двэйн сможет наказать ее.

Вечерний банкет был полон недоверия. Когда прошла половина торжества, Двэйн приказал Генералу Лонгботтому находиться рядом с Принцессой Луизой.

Около двухсот пятидесяти генералов присутствовали на этом вечере. У всех у них была хорошо выглаженная военная форма, начищенные до блеска кожаные ботинки, а за поясом находился церемониальный меч. Все это отражало их силу боевого духа.

Генерал Лонгботтом был слегка полным, но выглядел прилично, был полон здоровья и сил. Он нарядился очень искусно, и весь вечер выделялся из толпы.

Не смотря на то, что он был немного полным, черты его лица были довольно милыми. У него не было огромной бороды, и выглядел он аккуратно. Если бы он похудел, то он бы вряд ли смог выглядеть так же прелестно.

До того момента, пока он не раскрывал свой рот. Проведя полжизни в армии, он употреблял больше количество ненормативной лексики в своей речи.

— Ваше Высочество, это лучший полководец военной армии клана Герцога Тюльпана — Генерал Лонгботтом, — Двэйн с улыбкой представил его.

— Завтра утром он лично вместе со своей охраной доставит Вас обратно во дворец Императора!

Лонгботтом сразу же слегка поклонился, протянул свою руку в белоснежной перчатке к руке Принцессы и поцеловал ее руку.

— Доставить Принцессу во Дворец будет для меня честью,- нежным голосом проговорил Лонгботтом.

Двэйн успокоился:

“Кажется, это паренек может быть послушным и не доставит лишних хлопот.”

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 456. В сценарии всё было по-другому!**

Принцесса слегка опасалась Генерала Лонгботтома – ведь этот человек когда-то со своей армией пытался вернуть их обратно, при этом он без остатка убил всех подчиненных Мисс Дайли прямо перед их собственными глазами!

— Вы так много трудитесь, — серьезно сказала Принцесса.

Потом они поприветствовали друг друга и обменялись парочкой фраз. Похоже, Генерал Лонгботтом хорошо выполнял свое задание. По крайней мере, в присутствии Двэйнаон старался изо всех сил. Вместе с Принцессой он обсуждал погоду, восхвалял серебристый свет лунного света, сделал комплимент Принцессе, говоря о ее красивых чертах лица и праздничной одежде – в общем, вел светские беседы.

Если бы встретился человек, который был бы ранее знаком с Лонгботтомом, то он бы испытал полный восторг! Этим вечером все двести пятьдесят генералов напоминали истинных джентльменов.

Вежливый, любезный, с изысканными манерами Генерал Лонгботтом разговаривал спокойным голосом – к тому же, за весь вечер не прозвучало ни одной нецензурной фразы вроде “Черт бы тебя побрал!”.

Поэтому Принцесса сразу же переменилась в своем отношении к этому палачу. Он была смущена его неожиданной милостью. Двэйн заметил это и был очень довольным.

Всего хорошего…

В самом ли деле все будет хорошо?

— Думаю, завтра начнем, жду с нетерпением вместе с Его Высочеством отправиться в путь. Мне кажется, что этот промежуток времени послужит хорошим жизненным опытом, — Лонгботтом, льстя себе, очень точно выразил смысл слов.

Далеко не каждый из двухсот пятидесяти генералов способен произнести такие слова… Двэйн посмотрел на стоящего вдалеке улыбающегося Филиппа и сразу же понял, кто стоял за всем этим.

На следующий день Лонгботтом собрал конницу из трехсот солдат. Не потому что сейчас было военное время и нужно было идти воевать. Это была только лишь символическая кавалерия, созданная для сопровождения Принцессы во Дворец.

От провинции Дэса до Дворца Императора простирались мирные районы. Поэтому конница была вооружена не полностью, а войска надели только легкие кожаные доспехи. Они даже не взяли копья, за поясом у войск была лишь небольшая сабля.

Лонгботтом выглядел так, что целая толпа людей вытаращила глаза и раскрыла рот от изумления!

Его доспехи сверкали. В целом, весь стиль был красочным и грозным… Очевидно, что он позаимствовал эти вещи у Двэйна. Раньше такие яркие доспехи носил сам Император, после этого мода быстро распространилась по всей Империи.

Двэйн еле-как отыскал самый большой размер этих доспехов в своем амбаре, и с трудом запихнул в них Лонгботтома.

На нагрудной броне были выгравированы аккуратные ажурные узоры, это были не просто доспехи, а целое произведение искусства!

Конечно, сверкая в таком наряде на поле битвы и держа в руках оружие, можно было свести с ума любую женщину!

Если бы подаренные Аресом “сверкающие доспехи молодого месяца” были хорошо подготовлены, Двэйн был бы готов отдать и их тем двумстам пятидесяти генералам. Он очень сильно хотел, чтобы все вокруг восхищались его войском.

Все тело строевого коня \*\*было белоснежным. Этот конь был родом из клана Листеров ордена Белого пера.

Нельзя не сказать, что одежда действительно красит человека. Такой нарядный и обаятельный генерал Лонгботтом сразу же добился быстрого подъема!

На пути все прохожие останавливались и завороженно наблюдали за ним. Много женщин бросали на генерала свои ласкающие взгляды.

Лонгботтом находился на седьмом небе от счастья!

В замке стоял хорошо подготовленный экипаж, но Принцессу и Мисс Дайли разделили.

Принцесса, увидев эффектного и нарядного генерала Лонгботтома, не смогла сдержаться и сделала ему комплимент:

— Уважаемый Генерал, вы сегодня блестяще выглядите!

Вслед за этим Двэйн пристально наблюдал, как Лонгботтом посадил в повозку Принцессу и затем запрыгнул на своего коня. Своим громким голосом он отдал приказ:

— Покинуть замок!

Согласно плану, чтобы не вызывать у Принцессы подозрение, ее нельзя было захватывать в заложницы на территории провинции Дэса. Это было понятно даже глупцу. Ведь общественный порядок в королевстве Лоулань был превосходным, к тому же десептиконы патрулировали сверху и тщательно следили за порядком!

Если здесь начать кого-то захватывать в заложники, то любой человек сразу начнет что-то подозревать! Это то же самое, как если бы в Вашингтоне, столицы США, появилась бронетанковая дивизия народно-освободительной армии – это просто-напросто невозможно.

Поэтому ее захват планировался на вечер третьего дня их пути.

Все эти три дня Лонгботтом отлично справлялся с задачей, поставленной Двэйном. К Ее Высочеству Принцессе он проявлял особую заботу, тем самым показывал манеры благородного джентльмена.

Все эти уловки и трюки действительно приносили нужный эффект. С самого начала Принцесса считала генерала Лонгботтома грубым “мясником”, держащим в своих руках холодное оружие. Конечно, Принцесса не влюбилась в него, но ее отношение к этому “палачу” резко изменилось в лучшую сторону.

Всю дорогу Принцесса тоже была доброжелательной по отношению к Лонгботтому.

А вот что касалось Мисс Дайли… Весь путь она пряталась в дилижансе и пыталась успокаивать себя, ведь ее душевное состояние было подавленным!

На третий день они, наконец-то, достигли границы провинции Дэса и ее конечного пункта.

В несколько десятков километров отсюда не было ни деревень, ни сел.

Только пустой холм, а на его склоне маленький заброшенный колодец.

Это место было выбрано неслучайно, как раз для того, чтобы предстоящий спектакль получился правдоподобным.

Сидящий на коне генерал Лонгботтом заметил вдалеке небольшой склон, глубоко вздохнул и проговорил про себя:

— Вот и прибыли!

Вечером, когда солнце еще не до конца закатилось, триста кавалеристов разделились на два отряда. В первом было сто, во втором – двести. Они плотно окружили несколько повозок, тем самым хорошо защитили их.

Как раз в это самое время с того склона холма послышался звон трубы!

Потом послышались воинственные крики, и на склоне холма появился черный строевой конь! В этот же миг выбежали люди, одетые с головы до ног во все черное. Их лица были закрыты черными масками, на глаза были надеты специальные черные повязки. Они приближались,словно летящие стрелы, их нрав был стремительным и яростным!

Самый главным антагонистом в тот вечер оказался Хусейн!

Потом Хусейн одним взмахом поднял копье, которое он держал в своей руке, и за его спиной тут же появилась кавалерия, напоминавшая одну сплошную черную линию!

Казалось, их было около пятисот или шестисот войск, точно не меньше.

Хусэйн издалека наблюдал за Лонгботтомом, сидевшем на коне, и не мог сдерживаться от смеха!

Хах! Какие прекрасные доспехи. Еще и белый строевой конь… И ты еще беспокоишься, что не сможешь бросаться людям в глаза?

Своим низким хрипловатым голосом он прокричал:

— Наверх! Преградить им дорогу!

Потом послышался свист, несколько сотен подставных бандитов Герцога Тюльпана стремглав помчались со склона холма!

“Конные бандиты” размахивали блестящими мечами и издавали свист, подобный уханью совы, этим они сразу же испугали сидевшую в дилижансе Принцессу!

Принцесса в панике открыла окно дилижанса и увидела, как перед ней стояло несколько сотен “конных бандитов” со звериным обликом. Они, размахивая саблями, мчались со склона горы, а из-под копыт их лошадей летела пыль, словно морской прилив.

— Ааа, — вскрикнула Принцесса, не сдерживая себя, он глубоко вздыхала от своей печальной участи!

Два раза она покидала Лоулань, и на пути ее все время встречались какие-то преграды! В это время Лонгботтом сохранял терпение и выдержку. Он сурово закричал:

— Всем сохранять спокойствие! Скорее окружите меня! Скорее-скорее!

Несколько сотен “конных бандитов” устремились вперед и остановились перед войсками Лонгботтома. Войска генерала разошлись с двух сторон и окружили его. “Конные бандиты” во весь голос закричали:

— Отдавайте все свое имущество и женщин, иначе мы вас всех убьем!

Лонгботтом засмеялся про себя. Эти парни были настоящими артистами.

— Вы вообще кто такие! Как вы посмели препятствовать войскам Герцога Тюльпана? Вам что жить надоело? — с честным лицом засмеялся генерал Лонгботтом и проехал на своем коне немного вперед.

В это время “конные бандиты” разделились по собственной инициативе. Позади находился Хуссэйн, восседая на своем хорошо сложенном черном боевом коне. Он неспеша проскакал вперед и низким голосом холодно проговорил:

— Войска Герцога Тюльпана? Хм! А мы отставшее войско Северо-западной армии генерала Ругаарда! Так что скорее уймитесь и отдавайте нам все свое имущество, а потом убирайтесь отсюда!

Лонгботтом поднял вверх большой палец руки — “Круто!”:

— Генерала Ругаарда! В самом деле, самого генерала Ругаарда! Кто бы мог подумать, что перед нами окажется часть Северо-западной армии!

— Ха-ха-ха! — Лонгботтом смело засмеялся, гордо подняв голову наверх.

Потом он громко закричал:

— Жалкая шайка клоунов! Вы хоть знаете кто я такой? Я – генерал Лонгботтом! Сначала попробуйте своим кавалерийским корпусом избавиться от меня!

После Лонгботтом схватил свое копье и продвинулся вперед на два шага. Он показал на Хуссэйна:

— Вот значит, какой ты! Сбежал в провинцию Дэса и стал разбойником! Жив ли, мертв – никто ничего и не знает!

Хусэйн взволнованным голосом проговорил:

— Значит, ты и есть тот самый Лонгботтом! Хм, я так долго тосковал, что не мог отыскать тебя, чтобы отомстить тебе! Толстяк, осмелишься ли ты сразиться со мной в поединке? Если победишь меня, то я сразу же отпущу ваши войска! А если нет, то перережу всех без остатка!

Лонгботтом с могущественным выражением лица и с глазами, похожими на сверкающие молнии, холодным голосом сказал четыре слова:

— Поднимайся, прими свою смерть!

Атмосфера сильно накалялась, а настроение было заносчивым. В это же время перепуганная Принцесса наблюдала за тем, как генерал Лонгботтом бесстрашно выступил вперед – без всякого преувеличения любая женщина, которая бы оказалась на месте Принцессы в эту минуту, точно бы смогла посмотреть на генерала другими глазами! Разумеется, что наша Принцесса не была исключением.

Сама фраза “Поднимайся, прими свою смерть!” была хорошо продумана самим Двэйном.

Когда-то на Снежной горе сам Байхэчоу сказал эти слова, чтобы показать свое пренебрежение всему миру!

Когда они закончили разговаривать, Хуссэйн стал сразу заискивать перед генералом! Он хорошо запомнил наказ Двэйна: все должно быть правдоподобно, не смотря на то, что все действия были постановочными.

Взяв длинное копье, Хуссэйн сразу же стал показывать свою волшебную силу серебристого цвета – конечно,она не была золотистой как у богов святого уровня. Но этот цвет уже означал силу воина высшего класса!

Его копье сверкало ярким блеском, люди и кони слились воедино и направились прямо к Лонгботтому!

Лонгботтом смотрел на них свирепым взглядом и резко сказал:

— Хорошо, подходите!

В его руке была длинная сабля. Он стремительно помчался им навстречу! Сабля также сверкала ярким блеском и издавала дух злобы!

Два воина оказались в пестром тумане исходившего злобного порыва, который с каждым разом усиливался и становился еще красочнее!

Согласно плану, при встрече они должны были свести свои клинки, и при этом излучать сияние и блеск сил, вести ожесточенный бой. Хуссэйну нужно было только оказывать сопротивление, чтобы позволить Лонгботтому в полной мере показать превосходство своих боевых приемов! Чем красочнее, тем лучше! Чем сильнее, тем привлекательнее! Так или иначе, у Хуссэйна была сила святого уровня, Лонгботтом бы никак не смог его ранить.

Самой главной задачей было показать большое зрелище, наполненное боевыми действиями и переплетающимися яркими красочными сверканиями сил. В самом финале нужно было упасть с коня и притвориться потерпевшим поражение, затем в панике убежать…

Это бы считалось успешным завершением задания!

А Лонгботтом должен был остаться на поле битвы, и как победитель принимать благодарности от женщин. А если бы действительно все обошлось, он как истинный джентльмен должен был бы успокаивать их, подойти и приобнять их…

Однако…

Однако!!!

Когда они встретились в первом раунде, и их оружия пересеклись со звоном, в руках у Хуссэйна было копье, излучавшее узорчатый блеск, но скорость была медленной, и сила была совсем слабой! По-видимому, Хусэйн считал, что такая сила, которой обычно обладают войны начального уровня, тоже может оказывать сопротивление, даже если ты не сможешь устоять, ты все равно сможешь уклониться от противника!

И хотя сила Хуссэйна была слабой, он все равно каким-то образом выбил саблю из рук Лонгботтома… Эта сабля красочно закружилась в воздухе, затем звук “Бац!”, и она воткнулась острием в землю. В это же время Хуссэйн воткнул свое копье прямо в грудь Лонгботтому…

Какого черта! Нет! Не может быть! Этот чертов толстяк, неужели, специально подставил свою грудь под лезвие копья!

После этого Хуссэйн уже остолбенел и широко раскрыл глаза от удивления: жалкий Лонгботтом казался таким слабым, его громадное тело лежало на спине лошади, а лошадь ускакала далеко вперед…

Вот болван-толстяк! Он еще специально перевернулся в воздухе, а потом звук “Хлоп!”, и его крепкое тело свалилось на землю где-то вдалеке!

Когда он свалился на землю, все сразу же стали переживать, не вырыл ли он сам себе могилу своим весом!

И вдруг все замолкли…

Полная тишина…

Только что у Лонгботтома было столько гордости и храбрости, да и еще его надменная фраза: “Поднимайся, прими свою смерть!” Неужели какой-то “конный бандит” смог вот так взять и легко прихлопнуть его?

В дилижансе сидела Принцесса, нервно массировала себе виски и не могла поверить, что вот так все может закончиться!

Неужели это правда?

Лонгботтома порезали, как свинью. Он визжал и пытался подняться, а потом разъяренно закричал:

— Этот разбойник слишком суровый! Я недостоин такого противника! Братья, если хотите жить, то нужно поскорее бежать отсюда!

Он перестал говорить. Вблизи ехали два человека на одном строевом коне, не оглядываясь, сразу убежали в панике.

Не знаю, что генерал Лонгботтом наговорил им до этого… Но он сам сразу же убежал, а за ним триста кавалеристов. И никто не сопротивлялся. Некоторые из них даже побросали свое оружие.

Не прошло и минуты, вся защищавшая кавалерия убежала без остатка! Словно это было запланировано заранее.

В итоге Принцесса Луиза и Мисс Дайли остались брошенными в этом пустом и безлюдном месте!

Принцесса Луиза остолбенела.

Она печально вздыхала:

— Неужели… Меня снова захватили в плен?

Хуссэйн остолбенел еще сильнее!!

Перед глазами этот толстяк так мастерски увернулся, и сейчас от его кавалерии была видна только пыль! Хуссэйн так сильно схватил того подлеца, вонзил в него свои ногти и сильно отругал!

— Ну, подлый толстяк! В сценарии все было по-другому!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 457. Страшный налёт**

Первоначально вся эта задумка была спланирована тем мерзким толстяком.

Хуссейн остолбенел не в силах вымолвить и слова. Только спустя время он, наконец, пришел в себя, и здравость ума вернулась к нему. Даже несколько сотен переодетых в мирские одежды разбойников, бывших под его началом, также остолбенели и не могли даже пошевелиться. Большинство смотрели на Хуссейна, ожидая, что он отдаст приказ. Хотя мало кто знал деталей всего плана, однако же перед выходом Хуссейн рассказал своим людям, что это всего лишь военные маневры.

До начала битвы запрещалось пускать в ход оружие, чтобы не допустить убийства своих союзников. В конечном итоге… оказавшаяся в повозке принцесса Луиза заставила Хуссейна несколько успокоиться и перестать паниковать.

— Этот… Ваше превосходительство!

Принцесса Луиза чертовски нервничала, но чего же еще стоило ждать от девушки, выросшей во дворце и никогда не попадавшей в столь страшные ситуации. Ей стоило немало важных усилий, чтобы сохранить контроль над собой и не впасть в панику в сложившейся ситуации. Луиза молча смотрела на «предводителя пустынных бандитов». Этот парень наводил страх одним своим видом. Сидящий на коне абсолютно недвижно он напоминал скульптуру, настолько была прямой его спина и недвижно тверды плечи.

Принцесса Луиза немного разбиралась в людях, и она поняла, что человек с такой конной посадкой наверняка прошел не один экзамен и регулярно упражнялся в конной езде. Он вовсе не сочетался с окружавшим его сбродом, он выделялся и явно обладал более благородным происхождением.

Черный плащ и тюрбан не могли сделать из него такого же разбойника, какие окружали его. Черная маска на лице человека устрашала даже его людей, он напоминал демона во плоти, выбравшегося из ада.

— Черный всадник! Ваше превосходительство! — принцесса дрожащим голосом пыталась начать диалог, но не могла собрать мысли воедино.

Она глубоко вздохнула и заговорила:

— Мы уже ваши пленники, прошу вас, не причиняйте нам вреда. Если вам нужны деньги, вы получите выкуп, я обещаю! Всего-лишь не причиняйте нам боли! Мой статус поможет вам обрести богатство!

Хуссейну от этих слов стало не по себе. Эта принцесса действительно приняла нас за бандитов? Его взгляд стал грозным и рассерженным.

— Посадить ее в повозку и не выпускать, она поедет со мной! — равнодушно скомандовал Хуссейн.

Среди разбойников послышались голоса:

— Идиот! Посадим их в одну повозку, двух девок в одну повозку и все! Вторая повозка вообще не нужна будет!

Хуссейн выглядел разочарованно, и разбойники понимали, что лучше его сейчас не злить. Кто посмеет с ним заговорить? Вскоре принцесса Луиза и Дайли вновь оказались путешествующими вместе на одной повозке.

Обе девушки были сильно напуганы. Но Дайли все же была девушкой с принципами, и пускай недавно Двэйн и запугал её достаточно сильно, но в этот миг к ней внезапно вернулось хладнокровие и женское коварство.

И, хотя Дайли тоже боялась, она не показывала свой страх, чего было не сказать о Луизе. Зайдя в повозку, Луиза забилась в угол, обхватив руками колени и чуть не плача. Дайли же аккуратно выглядывала в окно и прислушивалась к конскому топоту снаружи. Внезапно девушки почувствовали, что их повозка постепенно пришла в движение.

— Куда они везут нас? — спросила шепотом Луиза.

Дайли взяла руку Луизы в надежде успокоить её. Принцесса Луиза была не в своей тарелке, ей нужна была рука помощи.

— Луиза, не бойся… может быть, все не так уж плохо… — Дайли тоже была напугана, но далеко не настолько сильно, насколько была напугана принцесса Луиза. — Я заметила несколько интересных моментов…

— И каких же? — Луиза не могла полностью понять Дайли, но доверяла ей как старшей подруге. — Ты заметила, что эти бандиты ведут себя не совсем обычно. В глазах их предводителя я не заметила никакой злости или жажды нашей крови. Будь они настоящими, нас бы уже постигла ужасная участь. Но с момента, как мы встретились, они не проявляли тех черт, которые свойственны бандитам.

Луиза вздохнула:

— Неужели и мы должны вести себя с ними подобающе?

— Конечно же, нет!

— Я, конечно, не знаю, кто эти люди, но я сомневаюсь, что они не разбойники… ведь они бросили в пустошах нашу вторую повозку.

— Но они все же не разграбили ее! Даже не стали обыскивать… настоящие разбойники разграбили бы все подчистую. Но этим богатства, судя по всему, не интересны! — у Луизы учащенно забилось сердце.

Она внимательно смотрела на бледную, как покрывало, Дайли. Несмотря на страх, Дайли, в отличие от принцессы, все же смогла сохранить ясность ума и что-то задумывала.

— Я не знаю, кто они на самом деле, но сдается мне, отнюдь не разбойники, а лишь замаскированные под них люди!

— Неужели… они пришли за нами?

Повозка грохотала и тряслась, две перепуганные девушки даже не подозревали, что это лишь розыгрыш! К тому же, толстяк ничего не сказал. Будто проклиная этого мерзавца Лонгботтома, Хуссейн раздумывал, как отомстить ему. Расстояние до него было совсем небольшим. Когда Лонгботтом с горсткой людей в панике спасался бегством, он и не помышлял о том, чтобы возвращаться. Он отошел достаточно недалеко, затем окопался и не стал посылать кого-то в Лоулань, а вместо этого повернул на Восток.

— На восток? — не сдержавшись, спросил один из бандитов. — Командир, нам ведь нужно во дворец Императора, не так ли? Почему мы движемся на восток?

— Хватит болтать, — Хуссейн стукнул по шлему нетерпеливого воина. — Кто сказал, что мы едем во дворец? Принцесса пропала без вести, как мы можем заявиться во дворец? Я сказал, мы идем на восток!

«Хотя толстяк сейчас, вероятно, в полном замешательстве, эх, Двэйн… Филипп… еще этот Хуссейн! Вы что, рассчитываете получить в жены принцессу? Если ее отец будет против, вы овладеете ей силой? Хаха… и это ваш план?»

В голове Хуссейна было множество идей, от которых Лонгботтом долго бы смеялся, но, увы, он ныне был не в силах вернуться в Лоулань.

Он в высшей степени сорвал планы Герцога, и неизвестно, как Герцог накажет его, вернись Лонгботтом в Лоулань. Придется засесть на Востоке на неопределенный срок, прежде чем появляться на глазах у Герцога. Невесть, сколько дней придется прождать, прежде чем все уляжется. Вернуться во дворец… хаха… не хватало еще получить пару сотен даров батогами!

Командующему армией такой путь развития событий вряд ли придется по нраву. Но хоть Лонгботтому ни шпицрутены, ни понижение по службе страшны не были, все же гораздо более привлекательным вариантом было бы уйти «Подобру-поздорову». Поэтому, стоило Хуссейну пленить Дайли, как Лонгботтом тут же развернул свой отряд в обратную сторону, стремительно удаляясь на Восток. С Лонгботтомом было триста всадников. Отойдя подальше, он сбавил ход. Когда подкрались вечерние сумерки, а кругом были лишь густые леса, вдалеке вдруг предстал чей-то силуэт.

Вглядевшись в него, Лонгботтом вздохнул с облегчением. Изначально в его планах было подыскать как можно более тихое и укромное место. В округе не было ни одного поселка или хуторка, и Лонгботтом с тремя сотнями всадников были здесь единственными людьми. Преданные Лонгботтому воины не рассматривали его поступок как преступление и были готовы идти за ним до конца. Эта мысль придавала Лонгботтому уверенности. Он громко скомандовал:

— Братцы, сегодня ночуем здесь! Завтра поищем какой-нибудь городок и повеселимся, найдем вам по паре девиц на каждого!

После этой речи воины Лонгботтома заликовали, спрыгивая с коней и разбивая лагерь. Несмотря на силуэт вдали, Лонгботтом все же не стал придавать этому большого значения и, подобно всем остальным, потерял бдительность.

Когда солдаты разбежались кто куда, дабы разбить лагерь и приготовиться к ночлегу, неподалеку появился человек, стоящий под деревом и смотрящий куда-то вдаль. Он был облачен сплошь в черные одежды. На его лице была маска, от него веяло могильным холодом. За его спиной, в лесной чаще, скрывались несколько сотен его подчиненных.

— Это они? — раздался чей-то холодный и равнодушный голос.

Рядом с ним появился еще один и, кивнув головой, ответил:

— Они! Этот толстяк некогда служил под началом Герцога Тюльпана! Я слышал, именно он сопровождает принцесс во дворец! И их маршрут нам известен!

Человек в черном облачении стал медленно вытаскивать меч из ножен. В его глазах читались злость и боевая лихорадка.

— Вперед! Не трогать принцессу, остальных убить!

Конница Герцога неспешно ехала по лесу, когда где-то впереди послышались странные звуки. Среди ночи это особо настораживало. Опытные солдаты вмиг пришли в боевую готовность, почуяв, что именно с этим звуком натягивается тетива лука. Сверху стали доноситься звуки чего-то быстро летящего.

Первый из конников внезапно издал вопль ужаса и упал с лошади. Его шею пронзила острая стрела. Воин упал на землю, схватившись за пробитую шею. Кровь хлестала во все стороны, не оставляя шансов выжить. Свист стрел наполнил тишину леса. Не известно, сколько лучников засели в кустах впереди, но стрелы летели плотной стеной. Их было, по меньшей мере, несколько сотен. Крики ужаса не затихали ни на секунду.

Лошади и воины сваливались в кровавую кучу, раненых и убитых становилось все больше. Раненых топтали насмерть лошади. Лонгботтом вмиг протрезвел. Опытный командир громко воскликнул:

— Враг! Враг! В атаку! Вперед! Они в кустах!

Лонгботтом с силой пришпорил коня, поскакав вперед, стремясь встать впереди атакованного из засады войска. Лонгботтом встал во главу войска, обнажил огромный меч, и, размахивая им, стал ловко отбивать летящие в него из темноты стрелы!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 458. Кровавая битва**

В этот вечер ничего не подозревавшие, приготовившиеся к отдыху войска были внезапно атакованы из засады. Но громогласная команда Лонгботтома вмиг заставила воинов прийти в себя и принять оборонительный настрой. В конце концов, отряд Лонгботтома сплошь состоял из хорошо обученных кавалеристов. Ведь их лично отбирал на службу генерал Лонгботтом, а выбирать людей этот человек умел. Он молниеносно скомандовал войскам перейти в контратаку. Ведь он понимал, что эти вражеские стрелки явно находятся совсем близко и стреляют почти в упор. Нужно лишь было пробиться сквозь лучный огонь, иначе все смерти были бы напрасны. В сердце Лонгботтома сражались ярость и страх смерти. Пугало то, что на территории Герцога Тюльпана сновали отряды, способные атаковать столь большой отряд воинов.

Из-за эффекта неожиданности отряд Лонгботтома лишился пары десятков человек в одночасье. Двести всадников перешли в массированную контратаку. До врагов метров сто, им конец! Отступить враги уже не успеют. Странным было то, что произведя по отряду Лонгботтома еще один залп, противник внезапно прекратил стрельбу. Вероятно, они подсчитали действия Лонгботтома и приготовили что-то на случай кавалерийской контратаки. Лонгботтом уже видел вражеские силуэты в лесных зарослях, там явно было несколько сотен человек, каждый был одет в черные одежды с головы до ног.

Когда солдаты Лонгботтома были уже рядом, враг побросал луки и бросился в россыпную. Каждый поднял с земли длинную пику и выставил вперед. На такой вариант развития событий Лонгботтом не рассчитывал. Из глубин разума вырвалось дурное предчувствие. Волосы на всем теле Лонгботтома встали дыбом.

— Убить их! — раздался крик со стороны леса.

Этот крик заставил Лонгботтома окончательно убедиться в том, что он встретил серьезного врага. Этот крик заставлял воинов трепетать и терять волю к победе, признавая свою обреченность. Этот крик даже не был похож на человеческий. В нем было что-то холодное. Что-то мертвое… солдаты противника молниеносно перегруппировались, приготовившись к атаке кавалерии Лонгботтома.

— Убить!!!

Лонгботтому было не по себе. Он мог лишь продолжил громогласно поднимать своих воинов в атаку. Он поднял свой меч вверх и скакал вперед. Глаза Лонгботтома налились кровью. Он скакал впереди и первый встретил врага. Враг недвижно стоял, направляя копья навстречу тяжелой кавалерии Лонгботтома. Уклонившись в сторону, Лонгботтом увернулся от вражеской пики и, вклинившись в строй врага, поднял меч над головой и с силой опустил на первого противника. Раздался неприятный хруст. Башка противника развалилась, как арбуз под ударом кухонного ножа. На его голове под черным тюрбаном был шлем, но это его не спасло. Следующее копье прошло рядом с грудью Лонгботтома, но он успел отклониться и зажал его под мышкой. Лонгботтом занес меч, но мощный удар еще одной пики в спину сбил его с коня.

Где-то в стороне послышался лязг, и это напугало Лонгботтома. У этих ребят под черными балахонами были доспехи. Лонгботтом понял, что смертный час близок. Любому военному было известно, что встреча легкой кавалерии и тяжелых ратников оборачивалась жестокой резней для первых. Лонгботтом вновь оседлал коня, попытался сблизиться со своими войсками, зарубив по пути еще троих врагов. Но в сердце он понимал, что это конец. Это не было чувством страха! Это не было чувством горести или гнева! Лишь изумление, что смерть приходит столь неожиданно.

Раньше Лонгботтом полагал, что в этом месте просто не может быть опасности. Всадники Лонгботтома имели лишь легкие кожаные доспехи. Даже у командира эскадрона не было копья, а только лишь меч. Плата за эти ошибки была кровавой! Лонгботтом кричал, как раненый зверь. Его меч свистел, обрушиваясь на врагов и разрубая их пики. Лонгботтом разрубил вражескую пику, заодно отрубив руку по локоть её владельцу.

Враг даже не издал звука, будто совсем не почувствовал боли. Один из противников сблизился с Лонгботтомом, пытаясь сбить его пикой с коня. И тут Лонгботтом увидел его глаза. Нечеловеческие, не выражающие никаких эмоций, холодные серые глаза. Враги не боялись смерти и не держались за жизнь. Лонгботтом увернулся от удара пики, но следующая тут же вонзилась ему в спину. Он попытался срубить её, но сил уже не хватало.

Лонгботтом приглушенно вскрикнул, копье пробило кожаную броню и вошло глубоко в тело. Лонгботтом стал медленно сползать с коня. Копье пронзило Лонгботтома насквозь, и командир упал с лошади. Из последних сил Лонгботтом встал и сломал пронзившее его копье. Он был закаленным в боях воином и многое повидал. С силой он стащил противника с коня, затем занес над ним меч и вонзил прямо в глазную щель шлема.

Шатаясь, Лонгботтом встал и огляделся. Повсюду слышались возгласы смерти, шел беспорядочный поединок. В пределах видимости появилась тяжелая конница противника, она шла ровным боевым порядком, и конница Лонгботтома не могла противостоять им. Большинство из них уже сломали свои копья, многие спешились и бились на мечах или в рукопашную. Враги фехтовали просто отлично. Несмотря на отвагу и храбрость воинов Лонгботтома, силы были неравными. Часть кавалеристов погибла от внезапного обстрела, и теперь совладать с превосходящим числом и оружием врагом было невозможно.

Каждому всаднику приходилось сражаться с двумя противниками, враг не боялся смерти. Они молча падали, на их место вставали новые. Мечи воинов Лонгботтома зачастую просто отскакивали от доспехов, что были сокрыты под черными балахонами их владельцев. Конь Лонгботтома пал, он мог лишь сражаться пешим, его окружали враги. Они стали сужать кольцо вокруг него и пронзили его копьями со всех сторон.

Из развороченного плеча лилась кровь, а также из спины и правого бока. Но все же Лонгботтом не переставал размахивать мечом и убил еще четырех противников. Его меч блестел от покрывающей лезвие крови. Воинов Лонгботтома давно оставалось меньше половины.

Внезапно Лонгботтом почувствовали острую боль. Оглянувшись, он видел врага с выпущенными внутренностями, лежащего на земле, но все же вонзившего кинжал Лонгботтому в ногу. Лонгботтом взревел и отсек недобитому врагу голову, но сил Лонгботтома становилось все меньше. Несколько противников подбиралось к нему и уже заносили мечи. В голову пришла лишь одна мысль:

«Я, Лонгботтом, сегодня умру здесь?»

Внезапно где-то рядом раздался крик:

— Генерал!

Один из воинов Лонгботтома вмиг оказался возле своего израненного командира. Он заслонил своим телом своего командира, и мечи вонзились в него. Лонгботтом же, контратаковав, из последних сил отрубил головы четырем воинам противника.

— Командир… скорее беги… не судьба мне с вами по девчонкам ходить… — протянул умирающий одноглазый солдат.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 459. Хаос**

У генерала Лонгботтома кровь вскипела в жилах. Глядя на умершего подчиненного, он был настолько потрясен, что волосы его стали дыбом.

Дрожа всем своим мощным телом, генерал что есть сил заорал:

— Твою мать!

Его рука бессильно повисла, но он нашел в себе силы поднять ее и, взяв в руки шашку, снова вдохнул в нее лучи Доу Ци. Он неожиданно подпрыгнул и подобно птице взмыл в небо.

\*Крр…\*

Меч пронесся перед лицом одного из всадников противника. Генерал воспользовался его замешательством и, сжав свободную руку в кулак, изо всех сил ударил лошадь по спине.

Заржав от боли, животное отлетело в сторону, по пути сбив сразу трех всадников подряд.

Лонгботтом уверенной походкой пошел вперед. Голень тут же пронзила острая боль, из раны полилась свежая кровь, но генерал продолжал широкими шагами продвигаться вперед. Приблизивших к трем лежащим на земле всадникам, он одним взмахом меча разрубил их пополам.

Оказалось, взмахнув мечом перед лошадью, генерал отрубил первому всаднику голову. Он подошел к ней и за волосы поднял ее с земли.

Одной рукой размахивая мечом, другой крепко сжав голову противника, генерал гневно зарычал:

— Братья! В бой! Убить одного — значит, сравнять счеты, убить двух — значит, достигнуть преимущество.

В ночной тишине его голос звучал особенно величественно, но в нем слышались скрытые нотки печали и одиночества…

Незадолго до того, как отряд генерал Лонгботтома был внезапно атакован…

Хуссейн ехал верхом, и в дороге он постоянно ощущал в себе зреющее недовольство в отношении военачальника.

Но все же сначала ему следовало хорошенько обдумать, как разрешить эту неприятную проблему, столь неожиданно свалившуюся на его голову.

Одна — принцесса, другая — будущая императрица… И обе схваченным им, якобы дорожным разбойником.

Возможно ли представить, что будет потом? Как решить все вытекающие отсюда проблемы?

Неужели вот так открыто доставить двух женщин в Лоулань?

Нет, это просто смешно!

Если дело провалится, и он не справится с возложенной на него ответственностью, то это может повлечь за собой большие проблемы.

И все… и все из-за этого мерзкого толстяка!

Заметив, что стало постепенно смеркаться, он, наконец, с глубоким вздохом сказал помощнику:

— Объяви мой приказ: пусть ищут место, где можно разбить палатки и заночевать.

Раз нельзя вместе с принцессой вернуться в Лоулинь, то сейчас нужно действовать крайне осторожно. Еще раньше Хуссейн послал своих лучших всадников как можно скорее достигнуть северо-западной столицы. Он заранее высчитал, что если он будут ехать с максимальной скоростью, то уже через полтора дня будут у Двэйна в управлении и доложат ему обстановку.

А пока, дожидаясь дальнейших приказаний герцога, следует продолжать разыгрывать роль вождя отряда разбойников.

Поразмыслив немного, Хуссейн почувствовал пульсацию в веках, а сердце его как-то странно дрогнуло, как будто предчувствуя беду.

Все это произвело на рыцаря гнетущее впечатление. Он нахмурился:

«Что это со мной?

Неужели этот чертов толстяк так разозлил меня? У меня плохое предчувствие, как будут вот-вот должно что-то произойти.»

От этих душевных переживаний Хуссейн ощущал себя не в своей тарелке.

Он не выдержал и снова посмотрел на небо, а затем испустил тяжелый вздох, надеясь, что гнетущая его тоска вместе с ним выйдет наружу и больше не будет терзать его изнутри.

Хм. Когда удастся получить приказ Дэвйна? Завтра вечером? Посылать всадников с вестями — не самая лучшая идея, но герцог должен знать ситуацию. Недеюсь, он пошлет десептиконов передать мне ответ.

Вот тогда, Логботтом, посмотрим, как долго ты продержишься на своих интригах…

Нет, не так…

Подумав об этом, Хуссейн внезапно содрогнулся.

Именно в этот момент в сознании его внезапно созрела блестящая идея. Сидя на лошади, он неожиданно громко рассмеялся.

В его голосе смешались азарт и насмешка.

«Эх, Лонгботтом! Неужели ты всерьез полагал, что своими хитростями сможешь заманить меня в ловушку?»

«Ха!»

Хуссейн вдруг вспомнил одну деталь, которую он раньше почему-то не заметил: если он сам оказался в столь неловкой ситуации… то, должно быть, генералу еще более неловко!

Он стал действовать своими методами и нарушил приказ герцога, и хотя военачальник, очевидно, сейчас в тайне очень собой доволен, но вряд ли он отважиться так скоро вернуться в Лоулань.

Человек, который знает, что совершил скверный поступок, в сердце очень переживает из-за этого. Если исходить из этого, то генерал наверняка сейчас хочет держаться как можно дальше от северо-западной столицы. Да, он непременно постарается отъехать как можно дальше и на время затаится. Этот толстяк ужасно хитер, он уж точно будет оттягивать час наказания как можно дольше!

Хм, куда же ему лучше всего спрятаться?

Раз Лоулань на западе, то этот хитрец наверняка поедет на восток!

Да, точно! Так он и сделает, это несомненно.

Глаза Хуссейна заблестели. Он резко натянул поводья и остановил лошадь, а затем вдохновенно сказал:

— Остановитесь! Все остановитесь! Мы едем на восток!

Он не стал ничего объяснять своим подчиненным, лишь развернул коня, который, сорвавшись с места, помчался в противоположном направлении.

Всадники не поняли, что имеет ввиду командир, но приказ есть приказ, его надо точно исполнять!

Отряд Хуссейна вернулся на большую дорогу и снова проехал мимо места, где только что произошло «представление».

— Господин! — один из подчиненных стегнул коня и, поравнявшись с командиром, тихим голосом произнес. — Смотрите, на земле следы лошадиных копыт! Здесь проехало не меньше двухсот всадников. Они едут на восток.

Услышав это, Хуссейн усмехнулся.

— Действительно, все так, как я и предполагал! Толстяк в самом деле хочет переждать бурю на востоке. Приказываю срочно догнать!

Слуга замялся в нерешительности.

— Это… Господин, мы ведь сейчас разыгрываем роль разбойников. Если разбойники схватят солдат на государственной службе, то это будет выглядеть несколько странно. Кто же в Поднебесной осмелиться открыто преследовать отряд регулярной армии?

Хуссейн, по-прежнему улыбаясь, но строгим тоном сказал:

— Генерал Лонгботтом вздумал творить произвол! Догнав его, я хочу сначала сразиться с ним, а затем притвориться, что проиграл, чтобы заставить его отказаться от принцессы. Как он ко мне, так и я к нему! Чертов толстяк!

Раздался свист, и отряд «разбойников» стал ровным строем и, присоединив к себе небольшой обоз, стремительно двинулись на восток.

Когда стемнело, Хуссейн, ехавший впереди, внезапно заволновался.

Откуда-то издалека раздались воинственные крики вперемешку с воплями ужаса. По ветру разнесся запах свежей крови.

Хуссейн прищурился, вглядываясь вдаль, где простиралась линия горизонта. Впереди смутно виднелась роща, именно оттуда раздавались звуки жаркой бойни.

— Всем солдатам приготовиться к битве! Строем следуйте за мной! Скорее!

Концы длинных копей разом взметнулись вверх. Топот копыт был подобен грому. Лошади стремительно неслись вперед.

А в это время силы генерала Лонгботтома были уже на исходе.

Сабля все еще была в его руке, земля впереди и позади него была сплошь устелена трупами. Одежды его были насквозь пропитаны чужой кровью. Ему было тяжело двигаться, под тяжестью мокрой ткани он уже не мог пошевелить левой ногой.

Он отнял у кого-то пику и, воткнув ее в землю, всем телом оперся на нее, с трудом сдерживаясь, чтобы не упасть. Сабля в его правой руки слегка дрожала — признак того, что генерал очень устал.

Неприятель плотным кольцом окружил его. Их глаза блестели в темноте, словно это была стая голодных волков, охотящаяся на добычу.

Из трехсот всадников генерала на ногах оставалось не больше тридцати, но и они были сильно изранены. В завязавшейся потасовке солдаты герцога тюльпана жестоко пострадали; численностью и вооружением они намного уступали неприятелю, но благодаря мужеству и отваге им все же удалось сдержать их натиск.

На самом деле, армия противника следовала четкому плану: воспользовавшись своим преимуществом в силе, они напали столь неожиданно, что генерал даже не успел выстроить надежную оборону, а затем отряды тяжелой кавалерии несколько раз наносили удары по его рядам. Именно поэтому они очень быстро одержали победу, полностью разгромив армию Лонгботтома.

Но даже в такой ситуации хорошо обученные войска генерала сумели продемонстрировать потрясающую боеспособность!

Им особенно придавал уверенности вид генерала, который в пылу схватки отчаянно размахивал мечом, рубя головы солдатам противника. Глядя на него, каждый в душе понял, что ни о каком отступлении не может быть и речи. Даже если погибнуть, то с честью и достоинством.

В этом коротком, но ожесточенном сражении раненных и убитых с обоих сторон было примерно одинаково. На такие потери противник не рассчитывал. Потеряв добрую половину армии, генерал тем не менее сумел сосредоточить оставшихся солдат вокруг себя и объединить усилия.

Тридцать всадников более получаса удерживали свои позиции, вплотную прижавшись друг к другу. Они яростным взглядом впились в глаза противника.

В этот момент на поле битвы наступило короткое затишье.

— Ха-ха-ха! — запрокинув голову, рассмеялся Лонгботтом, а затем внезапно особенно строго посмотрел на врагов. — Даже если мне суждено умереть здесь, то вам все равно не мешало бы объяснить мне, кто в такие и откуда пришли!

Когда генерал говорил, меч его дрожал, издавая дребезжащие звуки.

Голос его был подобен крику совы, выражение лица — как у демона, а его мощь внушала врагам страх и уважение. Даже те, кто с равнодушно-холодным видом стояли позади, невольно содрогнулись и невольно отступили на пару шагов назад.

— Что? Не хотите разговаривать со мной? Нападать из-за угла вы можете, а разговаривать по-человечески, значит, не можете? — с издевкой продолжал генерал.

Наконец впереди стоящие воины медленно расступились, и к окруженным вышло два человека.

Тот, кто шел впереди, был очень высок и необычайно худ. Он был одет в черное, лицо его скрывала маска, и только глаза спокойно и даже несколько почтительно смотрели на генерала.

Он остановился в десяти шагах от него. Испустив глубокий вздох, он поклонился, а затем вежливо сказал:

— Генерал Лонгботтом, хотя мы враги, но я должен признать, что Вы в самом деле доблестный воин.

Он был в маске, но от него исходила очень мощная энергия.

— Это все пустое, — ядовито усмехнулся генерал.

— Я думаю, что Вы отлично понимаете, что Вы все еще стоите на ногах только благодаря своей отваге и выносливости, — судя по голосу, ему было что-то около тридцати-сорока лет, он пристально смотрел на военачальника. — Такой храбрый человек как Вы не может не знать, что я в некотором роде сделал Вам уступку.

Генерал был вовсе не дурак, а потому гордо ответил:

— Так значит, все это ради принцессы?

— Все верно, — кивнул головой человек в черном. — Мы пришли за принцессой. Как жаль, похоже, я ошибся, и принцесса вовсе не у вас. Генерал, я призываю Вас сказать мне ее настоящее местонахождение, и тогда…

— Что тогда? — резко перебил его Лонгботтом. — Не надо держать меня за дурака. Вы все в черном, надели маски и действуете из-за угла — очевидно, что что-то замышляете! И никого вы не собираетесь оставлять в живых!

— Все верно, — с некоторой гордостью ответил он. — Я не люблю говорить неправду. А потому я скажу тебе — сегодня Вы и Ваши товарищи непременно умрете. Однако, я все же могу пообещать, что если Вы мне сообщите местонахождение принцессы, то я позволю Вам и Вашим воинам умереть достойной смертью… Смертью, подходящей к вашей смелости.

Генерал остолбенел. Но затем громко рассмеялся.

Тыча пальцем в нос человеку в черном, он грязно выругался.

Выслушав ругательства генерала, человек в черном вовсе не рассердился.

— Раз Вы не принимаете моих условий, то так тому и быть, — с этими словами он поднял руку, давая знак своим подчиненным.

Лонгботтом тут же понял, что это жест означает «истребить без остатка». В рядах противника было не меньше сотни солдат, а у него — только лишь тридцать тяжело раненых. К тому же, раз командир их не участвует в бою, значит, армия очень сильна.

Генерал также понял, если сейчас рука человека в черном опуститься, то он и его бойцы будут тут же убиты.

Но в этот самый миг стоящий позади командира человек вдруг заговорил:

— Постой-ка.

Этот голос заставил генерала содрогнуться — столько в нем было холода.

Такой голос однозначно не мог принадлежать человеку!

Все это время существо спокойно стояло возле командира, как будто скрываясь в его тени, и потому генерал уже было даже и забыл о него существовании… Как будто его тело уже давно слилось с тьмой.

Он лишь сделал полшага вперед, и Лонгботтом тут же ощутил сильную боль в глазах.

Странно!

Генерал не выдержал и еще раз посмотрел на существо, но глаза снова точно опалило огнем.

Командир, этот мощный и величественный человек, вдруг повернулся, и низко склонившись, вежливо сказал:

— Какие будут приказы, мой господин?

Существо, похожее на беса, слегка рассмеялось и указало вдаль.

— Похоже, к нам приближается еще чья-то армия… Чувствую, что это сильнейший высшего уровня… Его дыхание кажется мне знакомым.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 460. Сошествие**

Хуссейн мчался впереди своих воинов. Достигнув леса, он еще издалека увидел там несметное полчище всадников.

Здесь было не меньше тысячи человек!

Они плотным кольцом окружили несколько десятков воинов, столпившихся вокруг своего командира. Этот возвышающийся над всеми силач в окровавленных одеждах — никто иной как генерал Лонгботтом!

Хуссейн не стал медлить. Даже несмотря на то, что генерал был ему противен до глубины души, но все же он как-никак был своим человеком.

— Бей! — изо всех сил закричал рыцарь, решив не тратить время на объяснения.

Голос подобно раскату грому прозвучал в темноте.

Он выхватил свое копье и яростно метнул ему вперед.

С этого момента он больше не скрывал свою настоящую силу!

Копье вспыхнуло золотистым светом. В ночной темноте оно было подобно сияющей падающей звезде! Оно со свистом прорезало воздух, оставляя за собой струйку золотистого пламени.

Этот раздирающий пространство звук еще более походил на раскат грома, и казалось, что вот-вот пойдет ливень.

Если в бой вступает сильнейший святого уровня, разве может быть иначе?

Копье пролетела и в ту же секунду оказалась перед лицом противника. Противник, не обладая глубокими знаниями, схватил свое оружие и поставил блок. Раздался грохот!

Меч в руках командира разлетелся на куски, и его отбросило в сторону. Сила, вложенная в копье, была настолько мощная, что близстоящие ряды противника в секунду были повержены.

В это время существо, похожее на беса, холодно усмехнулось. Вспышка — и оно растворилось в пространстве, а в следующий миг оказалось точно под летящим копьем. Он словно стал на одну треть выше. Вытянув руку, он схватил пролетающее над ним копье.

Раздался хруст, и заледеневшая под его ногами почва вмиг растрескалась, а копье, подобное сияющей комете и отбрасывающее золотистое пламя, лежало у него на ладони.

Глаза его странно блеснули. Рука его сжала древко копья, и оно тут же переломилось одновременно в нескольких местах. Деревянные обрубки безжизненно посыпались наземь.

В это время воины в черном вновь выстроились в ровные ряды и устремились на солдат Хуссейна.

Два отряда кавалерии яростно столкнулись друг с другом. Повсюду слышались удары мечей и копей друг о друга.

В передовых рядах всадников возникла неразбериха. Непрестанно раздавались вопли ужаса и боли. Первые минуты боя ясно показали, что силы противников равны.

И дело было вовсе не в том, что солдаты Хуссейна были лучше обучены, чем солдаты Логботтома. Просто у первых на вооружении были длинные мечи и пики, поэтому во время нападения им было проще одолеть врага, чем бойцам генерала с их короткими саблями.

Однако, в конце концов, оказалось, что солдат Хуссейна все же несколько меньше, чем у противника. К тому же… с точки зрения боевой мощи, подчиненные Хуссейна были всего лишь простыми вояками, в отличие хорошо обученных и натренированных солдат Лонгботтома.

В ожесточенной схватке бойцам Хуссейна нанесен был урон гораздо больший, чем отрядам неприятеля.

К тому же, Хуссейн, в отличие от Лонгботтома, не обладал качествами выдающегося полководца. В прошлом он только лишь был командиром отряда Святых рыцарей при храме, а потому в каких-либо крупных сражениях никогда и не участвовал.

Единственное, что особенно его выделяло — это его отвага, которая намного превосходила таковую у генерала.

Вклинившись в ряды противника, Хуссейн тут же подобно птице стремительно взлетел вверх. Копье в его руке выбросило бесчисленное множество золотистых лучей, которые, подобно дождю, посыпались на землю.

Затем послышались тяжелые стоны, и больше десятка всадников неприятеля тут же сплюнули кровью и повалились с лошадей.

Хуссейн в этот момент напоминал тигра перед стадом овец, а сияющее копье в его руке напоминало золотого дракона, парящего в небе. Взмах вправо — и десятки воинов разом убиты, взмах влево — и десятки воинов упали с коней.

Он стоял на прежнем месте и размахивал копьем, а земля вокруг него была сплошь устелена трупами.

Но в этот момент Хуссейн внезапно покинул свой отряд и подобно вихрю устремился на помощь генералу Лонгботтому, который все еще находился в окружении.

Но когда он был уже на расстоянии примерно десяти шагов от него, сзади него внезапно подул сильный ветер. Хуссейн застонал, и в тот же миг перед ним возникло острие меча, которое, окутанное серебристой Доу Ци, устремилось прямо на него! Ему ничего не оставалось делать, как блокировать удар.

Раздался звон железа. Острие копья точно ударило в острие меча. Противник вскрикнул, и его меч тут же рассыпался на осколки, лишь рукоять осталась от него.

Но способности этого человека были не такими уж низкими. Потеряв меч, он ни на шаг не отступил назад. На оставшейся его части в тот же миг вспыхнуло яркое пламя.

Глаза Хуссейна внезапно вспыхнули.

Святая Доу Ци!

Похоже, противник обладает особой смелостью. Хуссейн медленно извлек меч из ножен. Под действием его золотистой Доу Ци враг начал медленно пятиться назад, а затем резко вонзил свой меч в землю, облокотившись на него, чтобы не упасть. Все это время он непрерывно произносил какие-то странные фразы, похожие на заклинания.

Внезапно вокруг него возникло белое свечение.

Это был тот самый командир в черном, которого обругал генерал Лонгботтом. Вращавшиеся вокруг него белые лучи чистой энергии он с помощью своей силы увеличил еще в несколько раз. Раздался свист. плясавшие на лезвии меча огоньки подобно ночному факелу ярко осветили все вокруг.

Хуссейн был несколько в замешательстве. Видя, что противник целится ему прямо в горло, он попятился и, отбросив копье, вытащил из ножен на поясе длинный меч. Лезвие меча издало еле слышный звон.

В этот момент обстановка на поле боя была более чем странной. Они оба одновременно ринулись в бой, и их шаги, движения, манера орудовать мечом в точности совпадали, и все это они выполняли одновременно, с точностью до секунды.

Однако Хуссейн все же был рыцарем святого уровня, и хотя движения противника повторяли его, тем не менее каждый шаг его разрушал законы времени. Меч противника еще не опустился, как он уже направлял свой меч ему прямо в горло.

Командир в черном затрясся всем телом. Но в глазах его читалась решимость. Он намеревался сделать стремительный выпад вперед, предпочитая, видимо, умереть, чем показаться трусом.

Но в этот самый миг Хуссейн резко отвел меч в сторону и тупой стороной лезвия ударил противника по лицу.

Послышался треск, и черная маска, изорванная в клочья, слетела с лица командира, и Хуссейн увидел его истинное лицо.

Это был мужчина тридцати-сорока лет, на лице кое-где появились морщины, но глаза глядели смело и решительно. Он очевидно проигрывал Хуссейну в силе, однако в выражении лица его не было ни тени усталости. Он лишь был несколько ошарашен такой наглостью и потому попятился назад.

Присмотревшись к его наружности, Хуссейн тут же удивленно прошептал:

— Луосай!

Он узнал его!

И настроение у рыцаря резко ухудшилось.

Потому что он не только знал этого человека, но и некогда даже был с ним тесно знаком.

Потому что его противником входил в Орден Святых рыцарей Храма Света.

Хуссейн несколько раз подряд выкрикнул его имя. Услышав это, Луосай был поражен! Но раз уж противник узнал его, то скрываться было больше незачем, и он одним быстрым движением сорвал с себя черную мантию. Под ней у него были одеты серебристые доспехи рыцаря Святого ордена.

Хуссейн, увидев столь хорошо знакомую одежду, не имеющую аналогов в мире, в душе заволновался еще сильнее.

В этот момент его одолевали сложные чувства. Сдавленным голосом он произнес:

— Луосай! Что ты здесь делаешь? Я помню тот день, когда тебя исключили из нашего рыцарского ордена. Как ты здесь оказался и почему по-прежнему носишь эти латы?

Воин испугался не на шутку. Подумав немного, он вновь посмотрел на Хуссейна. Тот был одет во все черное, лицо его скрывала маска, но его движения, его манера держаться напомнили ему одного человека. Он вздрогнул.

— Хуссейн! Ты ведь Хуссейн, да? Разве ты не умер?

Рыцарь помрачнел и, развернувшись, вновь устремился на врага. Луосай вскинул меч и попробовал было защититься, но тут же почувствовал боль в боку. Он увидел, как Хуссейн неожиданно вырос перед ним и схватил его за одежду. Раздался хруст. Рыцарские доспехи тут же отлетели в сторону.

Луосай поспешно отступил назад, словно от сильного удара, но меч Хуссейна подобно адскому чудовищу целился ему прямо в глотку. Его подчиненный, увидев, что командир в беде, тут же поспешил ему на помощь.

Хуссейн даже не взглянул в его сторону. Меч в его руке точно молния сверкнул золотистым светом перед самым носом Луосая и устремился на его подчиненного. Воин увидел, как за секунду его тело его верного слуги было разрезано пополам.

— Вот что я хочу у тебя спросить, Луосай – что все это значит?

Лицо Хуссейна искривилось, точно в этот момент он вспомнил что-то очень неприятное. Он вздохнул и отпустил воина, но в тот же миг схватил его за глотку и рывком поднял вверх.

— Я помню, как мы с тобой вместе обучались боевым искусствам. Тогда ты был одним из моих самых близких товарищей. Но как то раз ночью вы внезапно оказались убиты, все без исключения! Ведь я собственными глазами видел твой труп! Впоследствии оказалось, что вы заразились какой-то болезнью и скончались от нее. Но скажи мне, как так получилось, что ты вдруг жив и стоишь сейчас передо мной цел и невредим!

Луосай побледнел. Он бросил на Хуссейна гневный взгляд и с трудом прохрипел:

— Хуссейн! Раз ты не умер… я… я…

Хуссейн вздохнул и отпустил его. Луосай тяжело повалился на землю. Затем рыцарь одной ногой наступил ему на грудь.

— Прикажи своим людям немедленно прекратить бойню!

— Ха-ха-ха! – рассмеялся Луосай.

Хуссейн сильнее надавил ему на грудь. Воину стало трудно дышать, словно огромный камень внезапно свалился на него.

— Хуссейн! Ты некогда тоже был рыцарем Святого ордена. Ты когда-нибудь слышал, чтобы рыцарь сдавался без боя?

В этот момент позади Хуссейна раздался хриплый голос.

— Хуссейн? Некогда рыцарь с большой дороги? Лучший всадник ордена? Гордость Храма Света? А теперь главный преступник страны? Хм…

Как только голос стих, Хуссейн внезапно почувствовал холод, медленно расползавшийся по его спине. Он тут же уклонился и услышал над собой свист. Длинный черный меч, охваченный пламенем, пронзил то место, где он только что стоял.

Позади него стоял невысокий мужчина, одетый во все черное и с маской на лице. В руке он сжимал длинный тонкий меч, острием вниз. В темноте взгляд его золотистых глаз был подобен ослепительному сиянию, просачивающемуся сквозь щелки в плотной ткани.

— Скажи мне, Луосай. Ты уверен, что это именно Хуссейн? – бесовской голос хрипло рассмеялся.

— Да… да, точно он!

Луосаю, наконец, удалось высвободиться из-под ноги рыцаря. Отдышавшись, он с ненавистью воскликнул:

— Он точно Хуссейн! Я не могу ошибаться, господин Архангел!

Услышав это, Хуссейн содрогнулся. Во все глаза уставившись на существо в черном, он процедил:

— Как он зовет тебя? Арх… архангел?

Его смех точно раздался из самой преисподни. Он медленно приближался к рыцарю.

— Хуссейн! К чему претворяться удивленным? Ты еще много лет назад тайно узнал об этом, верно?

Хуссейн хмыкнул и посмотрел на Луосая… Все же этот человек некогда был его лучшим другом!

— Тьфу, — гневно сплюнул Хуссейн. – Мне нет дела до ваших подлых делишек! Я лишь знаю, что тогда в лагере несколько десятков самых сильных, самых способных рыцарей-учеников внезапно скончались. Тогда у многих возникли определенные подозрения. Лишь из-за того, что папа лично отдал приказ молчать, поэтому все так долго скрывали это.

Сказав это, Хуссейн повернулся к Луосаю.

— Что все это значит, Луосай?

— Ха-ха-ха! – снова рассмеялся человек, похожий на беса, и с ядовитой усмешкой сказал. – Несколько десятков? Как жаль… как жаль, что из этих нескольких десятков можно было использовать тела только половины! Прошло уже тысячу лет, а качество людских тел не улучшилось ни на грамм! Сейчас мне все более непросто найти подходящее для своего сошествия тело. Прекрати так настойчиво выпытывать у Лоусая правду, ему всего-навсего повезло быть избранным. Хм, ведь только в беде ему удалось добыть частицу более мощной энергии…

— Сошествие? Ты сказал сошествие?

Взгляд Хуссейна стал более строгим.

— Все верно, я сказал сошествие, — говоря это, существо вплотную приблизилось к рыцарю, и голос его зазвучал несколько мягче. – Позволь мне представиться тебе, Хуссейн. На самом деле, прежний хозяин этого тела, должно быть, как раз один из твоих бывших друзей… Вот только, сейчас это тело служит мне. Хорошенько запомни мое имя! Должен же ты знать, от чьей руки умрешь, верно? Мое имя – Сфинкс! Я посланец Богине, спустившийся в мир людей.

Его черная мантия внезапно рассыпалась подобно разбитому стеклу, и из-под нее в тот же миг развернулось два жемчужных, сияющих священным светом крыла. В ночной тьме это зрелище было поистине сродни чуду!

— Теперь-то ты убедился, человек? – ангел, назвавшийся Сфинксом, легким движением сдернул с лица маску. – Теперь ты можешь спокойно умереть, Хуссейн!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 461. Бессмертный**

Когда Хуссейн внимательно присмотрелся к наружности ангела, в холодных глазах рыцаря вспыхнул огонь бешеной ярости!

Переведя взгляд на Луосая, Хуссейн с ненавистью уставился на него.

— Дисы! Дисы! – глаза рыцаря метали молнии.

Этот его порыв гнева настолько испугал Луосая, что ему стало трудно дышать.

— Ах, ты, должно быть, говоришь о предыдущем хозяине этого тела, верно? – усмехнулся Сфинкс, с притворным умилением глядя на Хуссейна, как на маленького ребенка, рассердившегося из-за того, что у него отобрали его любимую игрушку.

Вот только глаза его оставались по-прежнему ледяными и внушали страх, зрачки его блестели все тем же странным золотистым светом.

— Душу этого человека я слил со своей.

Слил…

Хуссейн буквально рассвирепел!

И хотя он уже давно предал храм Света, и рыцарство, забыл о вере, которой некогда твердо придерживался, о своем командовании отрядом Святых рыцарем, и стал преступником, которого разыскивали по всей стране… но все же… Все это произошло только из-за тайны храма, из-за слухов о проклятии, наложенного на значок, оставленный Арагоном и одним из членов рыцарского ордена. Только поэтому за ним теперь так рьяно охотились.

Но в глубине души он все еще верил в то, что он воспринял с детства и что так упорно насаждалось ему в течении многих лет. На самом деле ему был очень трудно расстаться со своей верой. Пусть даже он и предал храм, но в глубине душе он по-прежнему испытывал к храму особые чувства.

Но теперь…

Хуссейн отчетливо помнил, что с тех пор, как он вошел в храм и стал вместе с другими детьми готовиться к вступлению в орден, его всегда отмечали как особенно талантливого и успешного ученика. На него глядели как на восходящую звезду ордена.

Но тогда, в тренировочном лагере храма Света, произошло одно очень странное событие, поразившее всех.

Как-то раз ночью в лагере одновременно умерло больше десятка самых выдающихся учеников, которые вот-вот должны были стать молодыми рыцарями ордена. Это, конечно, была версия, которая затем распространилась в народе. Но у Хуссейна, как и у остальных учеников, в глубине души возникли сомнения в случайности этого происшествия. Особенно когда говорили, что ученики скончались из-за «эпидемии», «острого заболевания» и других подобных нелепостей. Само собой, Хуссейн никогда этому не верил.

К тому же, все умершие были очень крепкими молодыми людьми. Не могло быть так, что пышущие здоровьем бойцы вдруг ни с того ни с сего заболели и одновременно скончались!

Среди них были и близкие друзья Хуссейна, с которыми он тренировался каждый день. В том числе и Луосай… и Дисы.

У Дисы было симпатичное детское личико. Он был особенно набожным, но также обладал выдающимся талантом. Они с Хуссейном были очень дружны.

Но сейчас Дисы, стоящий перед ним, был вовсе не тот Дисы, с кем он провел лучшие годы своей жизни!

Сошествие… Что за глупое и странное слово! Что за наигранно помпезное слово!

Взгляд Хуссейна в этот момент был особенно холоден.

— Во имя веры убивать одного из своих самых преданных последователей… Что-то я никогда не слышал о такой морали! Это и есть то, что ты называешь сошествием? Ведь это же просто-напросто умышленное убийство!

— Хуссейн, — голос Луосая звучал несколько резко, он уже крепко стоял на ногах и обрубком меча указывал на рыцаря. – Ты ничего не понимаешь! Тогда все мы были согласны пойти на это!

— Согласны! – усмехнулся Хуссейн. – Это потому, что все вы были жестоко обмануты!

Сфинкс громко загоготал. В ночной тишине, лишь изредка нарушаемой криками боли и призывами убивать, его голос звучал особенно страшно:

— Хуссейн, ты должен чувствовать гордость, ведь тогда, при выборе тел для сошествия, ты был кандидатом номер один! Как жаль… похоже, что ваш начальник ставил тебя слишком высоко, а потому не хотел терять тебя, своего будщего приемника на посту начальника рыцарского ордена… Очень жаль! Какая насмешка судьбы! Теперь надежда всего рыцарства превратилась в самую скандальную личность храма!

Хуссейн вглядывался в его ухмылку… и вспоминал добрую улыбку Дисы. Дисы… С кукольным личиком… Но голос, который звучал из этого рта, теперь был ему противен!

— Да, похоже, мне действительно повезло, — сказал рыцарь и поднял свой меч, на острие которого тут же заиграли золотистые огоньки Доу Ци. – Мне повезло, что я уже давно оставил религию! Потому что сегодня я хочу наконец взглянуть на ваши благородные лица, за которыми вы прячете свои грязные делишки!

На самом деле, их разговор происходил на фоне ожесточенной битвы, да и сами они уже давно скрестили оружие. Хуссейн поминутно атаковывал противника, но Сфинкс, казалось, заранее угадывал его движения, а потому с легкостью блокировал их.

Хуссейн понимал, что этот «сошедший» ангел – непременно очень сильный соперник! Даже одно то, что пока он дрался с Лоусаем, тот умудрился незаметно подкрасться к нему со спины, уже говорило о многом…

Битва становилась все более опасной. Хуссейну, наконец, удалось восстановить душевное равновесие, и он, крепко сжав в руках свой меч, с громким криком устремился на Сфинкса.

Золотая Доу Ци вспыхнула подобно раскаленному солнцу. Как будто посреди ночи солнечный диск вдруг поднялся из-за горизонта.

Лучи Доу Ци покрыли все на расстоянии нескольких метров вокруг, а затем, рассыпавшись на миллиарды звезд, со всех сторон устремились на ангела.

Золотистые глаза Сфинкса прищурились. Столкнувшись лицом к лицу с сильнейшим святого уровня, он не мог недооценивать противника. Раскинув руки, он тихо забормотал какие-то невнятные звуки. Огромный светящийся шар стремительно окутал его тело.

Эта чистая энергия была очень похожа на ту, что практиковали рыцари Святого ордена, но только намного мощнее. Устремившиеся к ангелу лучи Доу Ци со звоном разбивались о шар. Над полем битвы точно пошел летний дождь, дождевые капли рябью дрожали в воздухе, но Сфинксу он не могли причинить никакого вреда.

В этом оглушающем грохоте Хуссейн с силой топнул ногой, и земля под ним тут же осыпалась, образовав глубокую яму. Рыцарь, точно острая стрела, резко взмыл в воздух.

На лезвии его меча внезапно появилось множество маленьких огоньков, похожих на звезды, и, соединившись вместе, они образовали большую сеть, которая тут же устремилась на Сфинкса.

— А? – удивленно воскликнул ангел.

Священная энергия его снова дрогнула и понеслась навстречу Хуссейну.

Золотистая Доу Ци и чистая святая сила столкнулись друг с другом, и в воздухе внезапно повисла мертвая тишина… Но эта тишина была предвестием очень мощного взрыва.

И действительно. Через секунду раздался оглушительный грохот!

Мощная звуковая волна кругами разошлась от того самого места, где столкнулись две силы. Вслед за ней последовала следующая, взрывная волна, поглотив собой все вокруг.

Изначально вокруг ожесточенно бились солдаты двух сторон, но их тотчас сбило ударной волной, и они беспомощно повалились наземь, некоторые даже выронили оружие.

На месте взрыва закрутился мощный вихрь, который, придя в движение, начал засасывать людей и разбрасывать их во все стороны. Поднявшийся ветер сбивал солдат с ног, некоторых особо сильным порывом относило далеко за пределы поля.

Хуссейн и Сфинкс прочно укрепились в воздухе. Рыцарь изо всех сил размахивал мечом, а у ангела в руках неизвестно откуда появилась длинная, в человеческий рост серебристая пика. По форме и размеру она была очень похожа на обычную кавалерийскую пику, но только вся искрилась и выбрасывала ослепительное священное сияние.

Сфинкс двумя руками крепко сжал пику и направил ее прямо на Хуссейна.

В радиусе нескольких метров от них уже не осталось ни одного воина, кто бы все еще стоял на ногах. Многих еще первой ударной волной отбросило далеко за пределы поля боя, а на земле вокруг рыцарей возникла огромная глубокая и страшная яма.

Хуссейн и Сфинкс как раз стояли точно посредине этой ямы.

Только Лоусай все еще стоял подле них. Из ушей и носа его сочились струйки крови, но он все также упорно старался удержаться на ногах. Он воткнул свой меч глубоко в землю и крепко ухватился за него. Одна нога его покосилась, и он опустился на одно колено, Доу Ци бешено завертелась вокруг него, он с невероятными усилиями но все же мог сопротивляться ударной волне, разошедшейся от двух сражающихся.

— Ха-ха-ха! — смеялся ангел, и его дрожащий смех больно резанул слух рыцаря. — Хуссейн! Ты меня немало удивил. Я и не думал, что среди людей есть такие сильные бойцы, как ты.

С едкой усмешкой он поднял свое серебристое копье и отразил им удар рыцаря.

В тот же миг они внезапно растворились в воздухе!

Пространство вокруг изогнулось, и вслед за тем откуда-то послышались друг за другом два пронзительных свиста. Прозвучав в небе, они были символом желания биться до конца, подобно пламени, поглотившему все вокруг.

Затем в небе сверкнула молния, разгорелось пламя, а потом блеснул свет столкнувшихся Доу Ци. Пространство словно непрерывно изгибалось и выкручивалось. Молнии точно в бешенной пляске сверкали там и тут, и те, кто в этот момент наблюдал это зрелище, чувствовали ужас смешанный с восхищением.

Слышался лязг ударяющихся друг о друга оружий. Рыцарей нигде не было видно, лишь то и дело вспыхивающее пламя извещало о том, что в небе происходит ожесточенная битва.

В это время на поле битвы воцарилось затишье, солдаты с обеих сторон забыли о сражении и заворожено смотрели вверх.

В следующий миг все они начали отступать.

Лоусай тоже пристально вглядывался в ночное небо. Глаза его горели странным светом. Он что-то тихо бормотал себе под нос, но никто из стоящих рядом не мог расслышать ни одного произнесенного им слова.

А говорил он следующее:

— Это и есть настоящая сила? Почему я до сих пор не достиг этого? Почему…

Никто не обратил внимания на то, что в этот миг в глазах Луосая вспыхнула лютая ненависть!

Оба сильнейших использовали святые силы для воздействия на законы пространства, чтобы таким образом осуществлять мгновенную телепортацию. Они проникали в пространственные щели и при этом продолжали сражаться. Такой вид боя недоступен для обычного мастера святого уровня.

Наконец, когда противники в очередной раз телепортировались, в воздухе снова раздался свист, но на этот раз в нем слышалась боль и отчаяние.

В воздухе с треском вспыхнула еще одна молния, и из нее выскользнуло два силуэта. Отлетев друг от друга, они зафиксировались в пространстве.

Лицо Сфинкса было бледно. Из его приоткрытого рта сочилась темно-золотистая кровь.

Но на губах его играла странная улыбка. В тот же миг кожа его обрела обычный здоровый цвет. Его копье светилось святой силой. Указав им на рыцаря, ангел сказал:

— Эх, Хуссейн! А ведь ты лучший рыцарь на земле! Неужели ты и впрямь думал, что сможешь победить меня, ангела Богини Света?

Вокруг Хуссейна вращались лучи золотистой Доу Ци, но на груди его с правой стороны зияла огромная рана, из которой медленно сочилась кровь. Это ангел во время битвы своим копьем проткнул его плечо насквозь.

Но в тот момент Хуссейн не обратил на это никакого внимания, потому что как раз целился противнику прямо в грудь! По исходу первого боя силы обоих сильнейших по-прежнему были равны.

Вот только на глазах Хуссейна Сфинкс сплюнул кровью несколько раз, а затем, похоже, полностью восстановился! И рана на его груди стремительно затянулась, не оставив и шрама.

Хуссейн помрачнел.

— Ты действительно очень заносчивый, — голос Сфинкса походил на ночной погребальный звон. — Как жаль, что ты, человек, хоть и обладаешь святыми силами, но у меня, как у посланца Богини, в руках бессмертие! Наши силы равны, но сегодня в конечном счете я убью тебя.

Его ехидная усмешка и полные злобы глаза… Хуссейн внезапно подумал, что Сфинкс смотрит на него как на….

Добычу!

Пока Хуссейн и Лонгботтом сражались не на жизнь, а на смерть, в имении Герцога Тюльпана…

Двэйн сидел в своей роскошно обставленной спальне напротив растопленного камина, который разгонял северо-западный холод, пронизывающий каждый угол замка. На полу в спальне лежал толстый ковер — ступая по нему, возникало ощущения, что идешь по облакам.

Двэйн, то и дело закрывая глаза, предавался приятным думам. Вивиан в домашнем халате с обнаженными ступнями, сидела напротив камина. В руках она держала железную кочергу, которой перебирала горячие угольки.

Джоанна сидела напротив Двэйна и о чем-то напряженно думала. Наконец, она сказала, нахмурившись:

— …то есть, этот Арес подарил тебе два священных оружия? И ты их оба можешь использовать?

— Оказалось, стрела изначально была священным оружием. Разве не ее я всегда использовал в битве? — улыбнувшись, сказал Двэйн.

— Да, но… каковы сейчас твои силы? Святого уровня? Или сферического?

Услышав ее вопрос, маг несколько погрустнел.

— Можно сказать, что не то и не другое… Я сейчас ни то ни се, ни два не полтора. Я еще пока не могу использовать сферу, если только не хочу быстрой смерти. Или же рядом со мной находится сильнейший уровня Ареса, чтобы во время помочь мне восстановиться… Или же… кто-то бессмертный… Да? Ах, нет же!

Говоря это, он вдруг резко изменился в лице и, вскочив с кресла, подлетел к окну. Он с силой раздвинул занавески и распахнул окно.

В комнату тут же со свистом влетел холодный ночной ветер. Почувствовав его, Джоанна крепко выругалась. Лицо Двэйна вмиг стало серьезным, глядя вдаль, он сосредоточенно прислушивался к доносившимся с улицы звукам.

Наконец…

— Что-то случилось!

Двэйн нахмурился, указывая в направлении востока.

— О чем ты? — удивилась Джоанна и посмотрела туда, куда указывал маг.

Небо в той стороне было сплошь усыпано звездами, луна светила спокойным бледно-золотистым светом. Все было спокойно, как и всегда. Ничего необычного.

— Нет! — нахмурившись, воскликнул Двэйн. — Я чувствую в воздухе отзвуки святой энергии! Да и к тому же… двух!

Он начинал тревожиться все больше.

— И одна из них… Вот черт! Это же Хуссейн! Что там, в конце концов, происходит?

Не дожидаясь ответа Джоанны, Двэйн вскочил на подоконник и вмиг растворился в ночном небе.

Джонна закусила губу и уже хотела было последовать за ним, но издалека до нее долетел строгий голос мага:

— Ни в коем случае не следуй за мной! Найди Филиппа!

В этот момент он уже был на расстоянии ста метров отсюда.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 462. Мужчинам неведом страх!**

В ожесточенном бою двое сильнейших выбрасывали волны, достаточные для того, чтобы убить простых людей, по неосторожности приблизившихся к ним слишком близко.

Поэтому, когда первая схватка рыцарей завершилась, Хуссейн что есть мочи закричал:

— Слушайте все сюда — немедленно уходите отсюда!

Сказав это, он оставил Сфинкса и стремительно понесся вниз, туда, где сидел обессиленный генерал Лонгботтом. Его вместе со всеми отбросило ударной волной, но к счастью, благодаря своему крепкому телу и толстой коже, привыкшей к ссадинам и царапинам, он не пострадал. Хуссейн схватил его за шкирку и в тот же миг снова взмыл в небо. Генерал только успел прокричать своему подчиненному:

— Собери оставшихся, и уходите отсюда!

Слуга коротко кивнул. Ситуация была предельно ясна.

На самом деле, сила, развернутая Хуссейном, потрясла всех солдат, и они заворожено наблюдали за его действиями.

«Битва достигла такого уровня… Наш командир — он человек вообще или кто?» — размышляли они.

— Ты решил сбежать от меня, Хуссейн? — раздался сзади рыцаря стальной голос.

Не успел он повернуть головы, как услышал раздирающий пространство свист. Хуссейн крепко стиснул зубы и, повернувшись, взмахнул мечом, который тут же с лязгом ударил по серебристой пике противника. Задрожав всем телом, рыцарь попятился на несколько шагов назад. Из раны с правой стороны груди еще сильнее хлынула кровь.

Сфинкс дружелюбно улыбался, но в глазах его горел огонь ненависти.

— Итог всех мятежников — гибель! Хуссейн, в тот день, когда ты совершил предательство, ты должен был понимать, что рано или поздно наступит день расплаты.

Хуссейн сплюнул кровавой пеной, глаза его грозно смотрели на противника.

— В моей жизни произошло много событий, о которых я теперь очень жалею! Но сегодня я наконец понял, что поступил правильно, оставив вашу религию.

Сказав это, рыцарь снова направил свой меч на ангела. Тот тут же ответил ему взмахом копья. Но, намереваясь пронзить им Хуссейна, он промахнулся.

Хуссейн уже далеко отлетел от него. Обернувшись, он взмыл в небо и сделал еще несколько выпадов вперед. Каждый раз золотистые лучи соскальзывали с острия лезвия и со свистом ударяли в Сфинкса.

Своими действиями рыцарь поднял со дна ямы ворох пыли. Сфинкс медленно вошел в самый центр песчаного вихря и невозмутимо произнес:

— Ты не сможешь причинить мне вред, Хуссейн.

Генерал Лонгботтом, оценив масштаб развернувшейся битвы, тут же сообразил, что со своим уровнем сил ничем не сможет помочь Хуссейну. Чем больше на поле боя оставалось людей, тем более обременительно было ему действовать.

Поэтому, не долго думая, Лонгботтом приказал своим людям отступать, а затем вместе с ними поспешил на запад.

Заметив это, Луосай хотел было броситься в погоню, но мимо него внезапно пронесся Хуссейн, волоча по земле свой длинный меч, и на этом месте тут же образовалась длинная многометровая трещина. Мчавшиеся впереди рыцари натянули поводья и, не успев вскрикнув, повалились с коней. Из носа и рта у них сразу же хлынула кровь и остановилось сердце.

— Сегодня никто не проедет по этой дороге! Только через мой труп! — уоыбаясь, гордо выкрикнул Хуссейн.

Сквозь его улыбку была видна твердая решимость.

Погибнуть, но не отступать! Смотреть смерти в глаза и не бояться!

В этом был весь Хуссейн! Некогда первый рыцарь с большой дороги, теперь враг храма номер один! Возможно, сейчас был век, когда на материке появлялось много сильнейших. Хуссейн уже не был лучшим воином на земле, но он по-прежнему был горд и отважен!

Сотни кавалеристов, подчинявшихся Луосаю, остановились сразу же, как только Хуссейн встал у них на пути. Видимо, грозный вид рыцаря действительно подействовал на них устрашающе.

В это время Сфинкс с мрачной улыбкой медленно побрел на Хуссейна.

— Эх, твои подчиненные сбежали… Теперь ты можешь со спокойной душой биться со мной.

В воздухе блеснуло острие его серебристого копья.

— Ты очень переживал за них, а потому не мог развернуть всю свою силу. Ты боялся, что нечаянно навредишь своим товарищам, не так ли? Люди… всегда идут на поводу у своих чувств.

— Господин! — подошел к ангелу Луосай. — Прошу позволить мне догнать беглецов и убить этого Лонгботтома! Думается, для клана Тюльпанов это будет очень болезненная утрата!

— Заткнись, Луосай! — надменно бросил ему Сфинкс. — Ты вечно слишком много болтаешь! А я ведь глава ордена Небесных ангелов! Хм, люди, эта кучка тараканов, копошащихся в своем дерьме… Мне неинтересно гнаться за ними.

Он пристально посмотрел на Хуссейна.

— Настоящая охота еще впереди!

Луосай, казалось, хотел еще что-то то сказать, но поймав на себе тяжелый взгляд Сфинкса, вмиг передумал и молча склонил голову.

Он отлично понимал, что ангел — существо, напрочь лишенное каких бы то ни было чувств и эмоций. Само собой, он не мог понять человеческих чувств.

— А сейчас бери людей и немедленно уходите отсюда, — с ледяной усмешкой продолжал Сфинкс. — Хотя ты в моих глазах — лишь ничтожная букашка, но все же ты мой подчиненный. Если весь наш отряд погибнет в бою, Его Святейшество будет недоволен.

Луосай не смел больше говорить. Он преклонил колено и коротко кивнул, а затем издал свист, и все подчиненные разом запрыгнули на коней и, подымая столбы пыли, стремительно покинули поле боя.

— Сейчас тебе спокойнее, Хуссейн? Не стоит благодарности… Мне интересен только ты.

Раздался хлопок, и с копья его посыпались бледные звезды.

— С дороги!

Хуссейн глубоко вздохнул. Рана на груди несколько затрудняла дыхание, однако это нисколько не умерило его боевой пыл!

Меч дрогнул. С небес точно падали мириады звезд и ужасно слепили глаза.

Глаза Сфинкса довольно заблестели.

— Вот это и есть твой настоящая сила, Хуссейн!

Лонгботтом был уже очень далеко, когда до него донесся страшный гул, который подобно мощному урагану буквально сметал все на своем пути! Всадники едва не попадали с коней — земля тряслась как при землетрясении.

Обернувшись, генерал увидел, как лес накрыл яркий фейерверк золотистых искр.

— Святые силы… — вздрогнул Лонгботтом. — Действительно очень силен! Скорее, уходим!

В этот миг взгляд его упал на повозку, окруженную солдатами.

— Это принцесса?

— Да, господин! Это едут принцесса и супруга принца.

— Хорошо! Скорее! Нам нужно как можно скорее добраться до ближайшей деревни и вызвать подмогу! Скорее!

\*Вжух!\*

Меч и копье снова скрестились в воздухе. Руки Хуссейна задрожали. Лезвие меча не выдержало давления святых сил и в тот же миг рассыпалось на множество мелких осколков.

Глаза рыцаря вспыхнули. Он глубоко вздохнул. Осколки меча вмиг превратились в мириады падающих звезд, сверкающих в свете луны. Они устремились прямо на Сфинкса!

Ангел рассвирепел. Его со всех сторон защищала чистая энергия, но звезды все же смогли пробить его святые лучи.

Они подобно острым стрелам вонзались в его тело. Почувствовав внезапную острую боль, Сфинкс задрожал и попятился.

В этот самый миг Хуссейн уже выпустил из рук обломанную рукоять меча. Она вонзилась ангелу в живот.

Раздался грохот. Доу Ци развернулась прямо у него в животе. Из его рта тут же брызнула темно-золотистая кровь. Хуссейн сжал руки в кулаки и хотел было наброситься на противника, но тот крепко схватил его за запястья.

Отдышавшись, ангел посмотрел в глаза Хуссейну.

— Ты уже почти полностью израсходовал свои силы. Как слабо ты бьешь!

В следующее мгновение серебристое копье ударило Хуссейна по животу. Рыцаря подобно листку, подхваченному ветром, отлетел в сторону и с грохотом упал, прокатившись еще несколько десятков метров по земле.

Сфинкс хотел было рассмеяться, но увидел, что Хуссейн как ни в чем не бывало поднялся на ноги.

— Сфинкс, похоже и у тебя осталось не так много сил!

Хуссейн наклонился и со злостью сплюнул кровью, а затем рукавом грубо вытер подбородок.

— Ты чересчур кичишься своей силой, — сказал ангел, и в глазах его заплясали ехидные огоньки.

Он вскинул копье и ткнул им в сторону рыцаря.

— Как жаль, что у тебя нет достаточно мощного оружия! Теперь ты безоружен, человек. Как же ты собираешься противостоять моему священному копью?

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялся Хуссейн, высокомерно вскинув голову.

Его военный кафтан намок от крови, но это его ничуть не беспокоило. Глядя в глаза своему врагу, он нагло смеялся.

— Я могу избить тебя голыми руками так, что ты больше никогда не сможешь смеяться!

Рыцарь внезапно сорвался с места и, добежав до ближайшего дерева, схватился за нижнюю ветку. Раскачавшись, он оттолкнулся от ствола дерева и, перелетев, повис на более высокой ветке. Под его тяжестью она отломилась, и Хуссейн благополучно приземлился.

— Давай, попробуй подойти! — с азартом крикнул он Сфинксу.

— Твоя смерть уже близка, парень! Твой череп будет моим трофеем!

Сфинкс приблизился к дереву, размахивая сияющим копьем. Когда ветка соприкоснулась с ним, от нее во все стороны, подобно медленно парящим в воздухе бабочкам, полетели опилки. Копье с легкостью пробило ветку — его острие вонзилось рыцарю в плечо.

Увидев, как копье разрывает плоть, Сфинкс довольно улыбнулся. Но в следующий миг улыбка застыла на его губах.

Хуссейн, казалось, вовсе не собирался отстраняться.

Наоборот, он так же стремительно рванул вперед

Серебристое копье пробило ему плеча и даже как будто бы задело кость. Звук металла, трущегося о твердую человеческую кость, кого угодно заставил бы похолодеть от страха и отвращения. Но отчаянная решимость Хуссейна сражаться до конца ни на мгновение не покинула его.

Сфинкс был несколько ошеломлен. Он и подумать не мог, что Хуссейн настолько храбрый! Пока он пребывал в оцепенении, рыцарь уже вплотную приблизился к нему. Копье все глубже вонзалось ему в плечо, но Хуссейн по-прежнему шел вперед. Наконец, он стремительно схватил руку ангела, держащую копье, и…

Сфинкс отчетливо увидел его невозмутимое выражение лица, губы расплылись в холодной усмешке.

На глазах у ангела рыцарь своей собственной головой со всей силы ударил его по лицу. Удар был настолько мощный, что даже священные лучи не смогли защитить Сфинкса, и он с воплями боли отлетел назад.

Лицо его было залито кровью, переносица раздроблена. Нос неестественно изогнулся вбок.

Хуссейну тоже досталось. Отступая, Сфинкс развернул святые лучи, и они растерзали его плечо, превратив его в одно сплошное кровавое месиво. Шатаясь, он попятился назад, и, в какой-то миг потеряв равновесие, упал на одно колено, одной рукой коснувшись земли.

Взглянув на лицо Сфинкса, Хуссейн громко рассмеялся:

— Ха-ха-ха! Сфинкс, я ведь предупреждал тебя. Хоть у меня и нет меча, но я все равно сделаю так, что ты больше не сможешь смеяться. Ха-ха-ха! Ну-ка, улыбнись теперь, я посмотрю.

Ангелу было больно так, что он едва не упал в обморок. Но в конце концов Богиня даровала ему бессмертие. На лице его зияла огромная рана, но она очень быстро начала затягиваться и за несколько минут исчезла совсем. В ярости он стер с лица остатки крови — оно теперь было таким же кукольным, как и прежде, если не считать хищно мерцающих глаз.

— Ты поступаешь очень неблагоразумно, парень. Очень неблагоразумно!

— Даже если я умру, то все равно буду помнить, как разбил лицо одному ангелу! — его слова словно нож полоснули по сердцу Сфинкса.

Он еще долго смотрел на Хуссейна, которому теперь даже встать было очень нелегко. Кровь текла по его ногам и капала наземь…

— Вижу, что в тебе осталось еще много крови!

Ангел был до того зол, что четыре огромных крыла за его спиной сильно дрожали, сияя священным светом. Он вмиг взмыл в воздух и в то же мгновение пронесся прямо перед рыцарем. Копье снова вонзилось ему в тело. Хуссейн не мог ничего предпринять… Ангел был ненамного сильнее его, он сразу понял, что тот собирается сделать, но лишь мог защититься рукой.

Копье ударило его по руке. Рыцарь тут же услышал звук ломающейся кости.

Он был серьезно ранен, но все же святые силы были по-прежнему с ним! Золотистая Доу Ци тотчас вырвалась из его тела и столкнулась с священными лучами ангела.

Они ударились друг о друга и отлетели. В этот раз Сфинкс вложил в свой рывок почти всю энергию, а Хуссейн едва держался на ногах.

Столкнувшись, Сфинкс тут же отступил. Доу Ци ударила его в бок, где теперь зияло несколько ран, из которых тут же стала сочиться кровь.

Даже с такими тяжелыми ранениями Сфинксу удалось устоять на ногах. Он несколько раз глубоко вздохнул, и под действием священны лучей раны его снова быстро затянулись.

А Хуссейн, отлетев, крепко ударился о дерево, обломав добрую половину ветвей, а затем медленно сполз вниз, оставляя на коре длинный глубокие порезы.

Хуссейн закашлялся. Изо рта его вовсю текла кровь. Он отчетливо почувствовал, что его тело больше не в состоянии выносить таких ударов.

Но ярость, пробудившаяся в сердце рыцаря, еще никогда не была такой сильной, как сегодня!

За свою жизнь он встречал немало сильных и опытных воинов. К примеру, старый дракон, Родригез, Скарлет Вотерс…

Но еще никогда прежде он не был так подавлен, как сегодня!

И дракон, и Скарлет Вотерс силами намного превосходили его.

Но этот Сфинкс…

Шатаясь, Хуссейн медленно поднялся с земли, с холодной усмешкой глядя на ангела.

— Что смешного?

— Мне смешно, потому что ты весьма посредственный, — с трудом проговорил рыцарь. — Ангелы! Неужели все ангелы такие? Хм… А ты весьма зауряден. Если бы у тебя не было бессмертия, ты бы никогда не победил меня.

В это время Лонгботтом стремительно мчался на запад. Проскакав несколько десятков ли, он вдруг услышал где-то позади страшные звуки, как будто что-то трескалось. Обернувшись, он посмотрел на своих солдат, скачущих позади него в некотором беспорядке.

— Остановитесь! — прокричал он, превозмогая боль. — Что случилось?

— Это повозка, господин!

Оказалось, что повозка просто-напросто не выдержала такого бешенного ритма. По колесам внезапно поползли трещины, и она тут же осела на землю.

— Скорее, — в гневе вскричал генерал. — Вытащите оттуда принцессу и императрицу. Найдите им двух коней!

Но произошедшее потом заставило его буквально остолбенеть.

— Господин! Беда!

Через мгновение перед ним возник напуганный слуга:

— Принцесса… Принцессы нет в повозке, господин!

Лонгботтом не на шутку перепугался. Он в гневе схватил слугу за воротник:

— Что ты сказал?! Как это нет принцессы?! А императрица?

— Императрица здесь. Но в повозке только она. И похоже она давно уже в обмороке. Принцессы нигде нет!

Генерал вздрогнул. Он был так тяжело ранен, что больше не мог держаться. Разум его помутился, и он с грохотом упал с коня.

— Господин! Господин…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 463. Он защищает меня?**

Принцесса еще никогда не испытывала такого страха, как теперь!

Когда эта беспорядочная битва началась, неожиданно прибыл Хуссейн и вместе с солдатами бросился на подмогу генералу. В хаосе, воцарившемся на поле боя, те несколько всадников, что охраняли повозку, были почти сразу же убиты.

Доносившиеся снаружи боевые кличи и предсмертные крики приводили ее в неописуемый ужас.

А затем послышался оглушительный грохот, точно вся земля разом пришла в движение. Повозку сильно затрясло, Дайли вздрогнула и ударилась головой о стену. И тут же потеряла сознание.

Напуганная до смерти, принцесса Луиза больше не могла спокойно сидеть в карете. Она распахнула окно, и взору ей представилась ожесточенное побоище. В небе то и дело громыхало, и сверкали молнии.

Она, не осознавая до конца своих действий, в отчаянии бросилась прочь от кареты. Не успев далеко отбежать, она ударилась головой о ветку дерева и потеряла сознание.

Когда принцесса Луиза, наконец, очнулась, то обнаружила, что ни повозки, ни всадников нигде не было видно.

Она оказалась в лесу совершенно одна. Куда ни глянь, повсюду валялись поломанные ветки и выкорчеванные деревья.

То, что она увидела потом, еще больше поразила ее!

Это же главарь конных разбойников!

Да! Это был он! Черные одежды его были порваны, но его облик, его слегка высокомерная манера речи — все это она тут же узнала!

А напротив главаря стоял странного вида человек с крыльями за спиной… В руке он держал длинное копье, сияющее ярким белым светом.

Похоже, главарь банды был сильно ранен. Он был весь в крови, но почему-то на лице его по-прежнему играла надменная улыбка.

Луиза вздрогнула и спряталась в куче обломанных веток. Она неотрывно следила за развернувшимся боем между двумя сильнейшими…

— Если бы у тебя не было бессмертия, ты бы никогда не победил меня.

Когда Хуссейн произносил эту фразу, принцесса находилась буквально в десяти шагах от него.

Сфинкс никак не отреагировал на эту его фразу. Воткнув копье в землю, он невозмутимо сказал:

— Как бы то ни было, твой череп будет моим.

Сказав это, ангел вновь вскинул копье и острием нарисовал в воздухе крест. Линии тут же превратились в две мерцающие полосы, и в тот же миг пространство в этом месте точно треснуло!

Хуссейн резко изменился в лице и поспешил отступить назад. Как только он сделал шаг, в пространстве возникла трещина, и священные серебристые лучи прорвали пространство, в тот же миг очутившись перед рыцарем.

У Хуссейна уже давно не было в руках никакого оружия. Если попытаться остановить эти лучи своим телом, то это будет означать верную смерть. Он вздохнул и нагнулся в надежде увернуться от удара.

В этот самый миг позади него внезапно раздался тихий женский вздох.

Луиза лежала ничком под ветками. Наблюдая за тем, как странный тип с крыльями выстрелил в главаря крестообразным лучом, она вдруг смутно почувствовала опасность, исходившую от этого ослепительного сияния. А стоящий впереди Хуссейн внезапно наклонился, уворачиваясь от него…

То есть теперь лучи попадет прямо в нее!

А тем временем он стремительно увеличивался в размерах. Вот он уже почти перед ней! Луиза громко закричала… Сфинкс и Хуссейн одновременно услышали этот крик, и лица их мгновенно изменились!

Двое сильнейших святого уровня так ожесточенно бились друг с другом, что не заметили присутствие рядом еще одного человека! Они оба разом перепугались, особенно Хуссейн. Обернувшись, он увидел спрятавшуюся среди веток девушку и сразу же узнал в ней принцессу Луизу.

Лицо ее было все покрыто дорожной пылью, одежда порвана в нескольких местах, но тем не менее Хуссейн сразу понял, кто перед ним.

Рыцарь тут же понял, что если принцесса умрет здесь, то у Двэйна будут большие неприятности.

Мозг его усиленно заработал. Он еще не успел полностью развернуться, как тут же вернулся в исходное положение.

Крик ее еще не успел стихнуть, как она внезапно почувствовала, что перед ней возникла чья-то тень, а затем кто-то подхватил ее и, подняв вверх, крепко прижал к себе.

Хуссейн одной рукой схватил Луизу, но он уже не мог полностью увернуться от стремительно летящего на него крестообразного луча. Удар пришелся в правую ногу. Рыцарь вскрикнул. Луч прорвал его Доу Ци и со всей силы обрушился на его бедную ногу.

Его крик эхом разнесся на много ли вокруг.

Правая нога рыцаря превратилась в кровавое месиво. Хуссейн тут же понял, что ее отрезало. Все вокруг было обрызгано кровью, на месте среза виднелась белая кость.

От столь сильной боли в глазах у него потемнело. Он лишь успел еще крепче сжать принцессу и упасть на один бок. Ударившись о землю, они откатились назад.

Принцесса лишь успела понять, что она в объятиях мужчины. Кожа его была очень горячей, одежда ее вся намокла от его крови, в нос ей ударил ее едкий запах, и она едва не потеряла сознание.

Сфинкс еще раньше разглядел ее наружность!

В этот раз он приехал на северо-запад потому, что храм доверил ему одно очень важное секретное задание, а именно — сделать все, чтобы принцесса не выбралась из провинции Деса живой — необходимо было убить Луизу на территории, принадлежащей Герцогу Тюльпану!

Поэтому перед тем как приступить к выполнению этой важнейшей операции, Сфинкс тщательно запомнил портрет своей будущей жертвы. Он и подумать не мог, что столкнется с отрядом Лонгботтома, но хотя он и провалил задание, но будучи ангелом, он мог быть спокоен, что его за это никто в храме так просто наказать не посмеет. Надменный Сфинкс не принял свое поражение близко к сердцу, для него более значительным успехом была победа над Хуссейном.

Но внезапно увидев перед собой принцессу, Сфинкс тут же понял, кто перед ним.

Он тут же вспомнил о своем задании. Не медля ни секунды, он бросился вперед, намереваясь одним взмахом копья уничтожить и принцессу, и рыцаря!

Хуссейн крепко прижимал принцессу к себе. Не успел он как следует прийти в себя, как услышал за спиной свист копья, прорывающего пространство. К этому моменту он уже совершенно обессилел, но, взяв себя в руки и собравшись с мыслями, он повернулся, чтобы отразить удар…

Конечно, теперь его золотистая Доу Ци не могла сравняться со священными лучами, но Хуссейн сумел сосредоточиться на летящем на него копье и собрал на ладони золотистые лучи. Послышался короткий свист, и в следующее мгновение рыцарь уже крепко сжимал в руке оружие противника.

Увидев это, Сфинкс вздрогнул и подумал, что боевые навыки этого парня действительно превосходны.

Когда Хуссейн схватил копье, и две Доу Ци вновь столкнулись, он услышал треск своей ладони. Но рыцарь не обратил на это никакого внимания и только крепче сжал копье. Внезапно он выпустил принцессу из рук, и она полетела прямо в объятия ангела.

Локоть, кулак и колено подобно мощному урагану ударили его в грудь. Сфинкс последовательно несколько раз сплюнул кровью, а затем, придя в себя, направил копье прямо в живот.

Хуссейн со свистом полетел в сторону, подобно птице с обломанными крыльями. Но в последний момент рыцарь успел как следует ударить Сфинкса по ноге.

Раздался хруст.

Ангел взревел от боли. Колено его было раздроблено. Он задрожал всем телом и тут же рухнул навзничь.

Когда он, наконец, поднялся, лицо его искривилось от злости. Священные лучи в считанные секунды залечили его травму, но когда он снова посмотрел в сторону Хуссейна, то с удивлением обнаружил, что противник исчез!

А вместе с ним и принцесса Луиза!

— Вздумали убежать? Не так быстро!

Гнев Сфинкса становился все сильней. Он с силой взмахнул копьем, и послышался оглушительный грохот — священный луч накрыл лес в радиусе нескольких десятков ли вокруг. Деревья и ветки вмиг превратились в кучи щепок.

Хуссейну, крепко прижимавшему к себе принцессу, за то время, пока противник приходил в себя, удалось довольно далеко углубиться в лес. Но сила, которую ангел пустил им вдогонку, ударной волной задела его спину.

Принцесса была очень напугана. Она сначала услышала грохот, а потому почувствовала, кто что-то горячее капнуло ей на лицо, и в тот же миг она чуть не задохнулась от едкого запаха крови, ударившего ей в нос. Луиза в испуге подняла голову и встретилась с взглядом, полным решимости…

Лицо его было залито кровью, но брови были плотно сведены — видно было, что каждый шаг дается ему с величайшим трудом. Но эти глаза…

Его мощное тело полностью заслонило ей небо. Глаза его были подобны двум светящимся звездам, мерцающим в где-то высоко в небе.

«Он… он защищает меня?»

Это была последняя мысль, мелькнувшая в ее голове. Затем она потеряла сознание.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 464. Принцесса и всадник**

— Мм…

Луиза неслышно вздохнула, у нее болела и раскалывалась голова. Вдруг она словно пробудилась ото сна и почувствовала сильную боль из-за потрескавшихся губ.

Она полной грудью вдыхала аромат свежей травы, а в ее ушах раздавалось журчание проточной воды.

Луиза открыла глаза и увидела, как сквозь густые кроны деревьев медленно пробирались лучи солнца…

Хотя еще оставалось головокружение, но Луиза из-за всех сил старалась подняться. Затем она сразу же увидела Хуссэйна.

Они находились в роще. По близости, примерно в 7-ми или 8-ми шагах отсюда, весело струясь, протекал небольшой горный ручей с чистой и прозрачной водой. А тот главарь конных разбойников… Он сразу же кинулся к тому ручью, его тело бессильно ползло по земле, казалось, что он вот-вот упадет в обморок, но он все по-прежнему продолжал ползти в сторону ручья.

Это главарь разбойников был ранен, из-за чего Луиза сильно испугалась. Она внимательно разглядела его черную мантию, насквозь промокшую от темно-алой крови и уже успевшую затвердеть. На его спине сквозь клочья разорванной одежды виднелась окровавленная и разорванная глубокая рана.

А его нога… Была повреждена так, что на голени виднелась кость.

Луиза думала, что она сойдет с ума от такого ужаса. Она была напугана так, что ее руки и ноги оказались бессильными.

Не может быть, чтобы этот человек умер?

Пронеслась мысль в голове у Принцессы, и она вдруг внезапно подумала:

“Почему бы мне не воспользоваться случаем и не сбежать от него?”

После чего сила как будто снова вернулась к ней. Луиза энергичными движениями стала подниматься на ноги. Все ее руки и ноги выпачкались в земле и траве. Ладони поранились об камни, на них появились мелкие царапины. Но в это мгновение стало совсем невыносимо!

Она с трудом пробежала несколько шагов. Однако вдруг внезапно остановилась!

В голове вдруг стал раздаваться какой-то звук. В прошлый раз, оказавшись без сознания, она была спасена этим разбойником, который держал ее на руках и прикрыл своей спиной от длинного копья крылатого противника.

И еще эта алая кровь. Брызнула прямо ей на лицо…

Луиза невольно потрогала свое лицо. Вытянув руку, увидела уже темно-красную кровь.

В то время он защищал меня?

С этой мыслью Принцесса, дрожа от страха, развернулась и была в растерянности. В итоге она вернулась обратно и подошла к этому разбойнику. Она осторожно наклонилась и слегка прикоснулась к нему.

Никакой реакции – не может быть, чтобы он умер?

Луиза нахмурила брови. В душе она очень сильно боялась. За всю свою жизнь она ни разу не видела мертвецов и никогда не находилась с ними рядом!

С трудом набравшись храбрости, Луиза перевернула тело Хуссэйна. Увидев его лицо, Принцесса словно оцепенела.

У Хуссэйна с самого начала была маска на лице. Он давно уже был ранен в военном сражении. Теперь обнажилось его настоящее лицо.

Все его лицо было окровавлено, но все-таки его можно было хорошо разглядеть. Большие губы сжались, лицо побледнело. Все части лица были выразительными, можно было сразу же догадаться, что этот человек талантливый и выдающийся. На его лбу был вытянутый шрам, который испортил эстетическое чувство. К тому же Хуссэйн был слепым на один глаз. Когда на его глазах была повязка, он выглядел намного красивее. Непокорный и свирепый здоровяк.

После того как Принцесса перевернула Хуссэйна, она увидела, что его кадык немного зашевелился. Она просто так вздохнула с облегчением:

“К счастью, этот паренек еще не умер”.

После этого она снова не сдержалась и подумала:

“Его пытались захватить собственные разбойники. Умрет ли он или нет, какое отношение это имеет ко мне. Почему я должна беспокоиться о жизни какого-то бандита?”

Она снова со всей силой дотронулась до Хуссэйна. Она шепотом позвала его:

— Эй… Эй… Эй, очнись!

Огромные губы Хуссэйна пересохли и потрескались. После того, как Принцесса толкнула его несколько раз, его глаза все еще оставались плотно закрытыми. Но губы уже пошевелились несколько раз. В итоге из его уст послышался слабый голос:

— Воды, воды!

Луиза оцепенела. После того как она ясно расслышала голос Хуссэйна, она сразу же подпрыгнула и побежала к ручью. Ее платье было очень длинным, и она, запнувшись об его подол, упала на землю и вскрикнула от боли. Опустив голову, она посмотрела на ладони, изрезанные камнями, на которых уже стали выступать капли крови.

Принцесса со всей силой оторвала подол собственного платья. Затем побежала к ручью. Но вдруг снова остолбенела – при себе ведь не было ничего, куда бы можно было набрать воду. Можно было только зачерпнуть воду двумя собственными руками. А потом быстро бежать к Хуссэйну и вылить ее ему в рот.

Так как вода струилась из щелей между ее пальцами, то в руках осталось чуть меньше половины. Однако все равно удалось напоить Хуссэйна этой чистой и прозрачной водой горного потока. Вода попала к нему в горло через уголки рта. Кадык Хуссэйна дрогнул еще раз. Он, наконец-то, очнулся!

Он очнулся после тяжелого ранения, когда вода попала в его пересохшее горло…

Луиза спокойно наблюдала за тем, как рот этого разбойника прижался вплотную к ее маленьким рукам. Он изо всех сил всасывал воду из щелей между ее пальцами. Щеки Луизы сразу же покраснели из-за такого близкого соприкосновения с ним.

Хуссэйн выпил немого воды. И наконец-то пришел в себя и открыл глаза. Он словно сквозь сон разглядел стоявшую перед собой Луизу и сразу же насторожился!

Те сверкающие глаза сильно испугали Луизу!

Он понемногу отвел руки Луизы. Со всеми силами Паладин попытался присесть. Его движения повлияли на рану, из-за нестерпимой боли содрогнулись мышцы лица и он застонал через нос.

Но немного отдохнув, он посмотрел на Луизу и нерешительно шепотом проговорил:

— Спасибо!

Принцесса стояла рядом и смотрела на этого израненного до ужаса мужчину, кто бы мог подумать, что он еще сможет присесть. И его сверкающий взгляд до сих пор такой непреклонный! Казалось, что Принцессе стало, не совсем ясно, когда она услышала спасибо. Она бессознательно сказала:

— Не стоит благодарить!

Она сразу же почувствовала, что слишком вежливо говорит с разбойником, который захватил ее! Как такое могло случиться. Она сразу же сделала два шага назад. А затем не сдержалась и сказала:

— Твое ранение…

— Не умру, — холодно ответил Хуссэйн.

Он сидел на земле. Глубоко вздохнул и закрыл глаза.

Золотые искры силы вдруг снова стали излучаться из его тела. Золотистые лучи сильно испугали стоявшую в стороне Луизу.

Хоть и не воин, но пожертвовал своей жизнью ради императорского дома. Его сила стала золотистого цвета. Как такое возможно?

Это еще один из признаков силы Бога святого уровня?

Принцесса чуть не сошла с ума:

“Неужели это разбойник является Богом святого уровня?”

Когда Боги святого уровня получают тяжелые ранения, они способны использовать свойства своей силы для восстановления организма. Могут использовать законы пространства для извлечения пользы. Например, держать под контролем кровотечение, наращивать мышцы, стимулировать жизнеспособность, и еще много чего другого.

Но существует одно предварительное условие:если травма обычная, то Бог святого уровня может своими силами заживить раны, только скорость восстановительного процесса будет зависеть напрямую от силы самого Бога.

Но если Бог святого уровня был ранен ему подобным, то заживить рану будет совсем непросто!

Например, когда Хуссэйн и Гэндальф сражались вместе с главой рода Драконов, то после этого раны зарастали очень медленно. После того, как состоялся поединок с Ругаардом, лечить раны тоже приходилось долгое время.

А еще, когда произошел бой между Королем Эльфов и Ругаардом, сила Короля Эльфов намного превосходила силу Ругаарда. Они оба являлись Богами святого уровня, но раны Ругаарда заживали намного дольше, чем раны Короля Эльфов.

Сила Богов святого уровня не способна быстро заживлять ранения, нанесенные самими Богами святого уровня. Это самое основное свойство.

В это время Хуссэйн хорошенько уселся, и его золотая сила стала приходить в движение. Мало-помалу по всему телу распространялась сила Бога святого уровня. Он пытался восстановить свое раненое тело.

Стоявшая рядом Луиза пристально наблюдала за ним своими большими глазами. Она удивленно смотрела на этого лидера разбойников и приходила в недоумение!

Луиза, вытаращив глаза и раскрыв рот, наблюдала за Хуссэйном. Она внимательно разглядела его израненные плечи, сломанные кости стали потихоньку срастаться, а затем стали вырастать мышцы. В конце концов, кровотечение тоже прекратилось.

А из проколотого легкого с правой стороны, наконец-то, перестала бежать кровь. Дыра в голени тоже постепенно зарастала. Хотя скорость восстановления была не такой быстрой, но в глазах такого обычного человека как Луиза, это казалось необыкновенным чудом!

На самом деле сила того посланца была примерно такой же, как и сила Хуссэйна. Поэтому Хуссэйн мог восстановиться достаточно быстро, ему нужно было сказать спасибо за то, что он уже был святым паладином и постоянно совершенствовал мастерство своей святой энергии и боевой дух.

Тот посланец тоже использовал точно такую же святую силу, поэтому Хуссэйн надеялся, что сможет восстановиться достаточно быстро.

Ради этого Хуссэйн старался в полной мере напрячь свои силы, что даже капли пота проступили на его лбу. Дыхание становилось тяжелее. Казалось, что ему действительно было очень трудно.

В конечном итоге блеск его золотой силы постепенно рассеялся. Его тело немного посияло, губы оставались такими же потрескавшимися, он не сдержался и облизнул их. Он снова взглянул на Принцессу и немного растерялся, затем шепотом проговорил:

— Ты… Ты сможешь мне принести попить еще немного воды?

Он немного смутился:

— У меня просто сейчас нет сил, чтобы пошевелиться.

— Хм… а-а! – Принцесса как будто задумалась.

Затем она сразу же побежала к ручью и снова загребла воду двумя руками, еще щеки покраснели, когда она присела на корточки рядом с Хуссэйном. Она не осмеливалась смотреть ему в глаза. Две руки преподнесла к его лицу.

Хуссэйн был мужественным и отважным воином, но, даже не смотря на это, ему стало очень неловко, когда он увидел перед собой нежные женские руки. Он немного закашлял, собрался и выпил воду, а затем восхищенно вздохнул:

— Спасибо.

Принцесса сразу же поднялась и отошла назад, ей стало неудобно. Она немного растерялась и шепотом сказала:

— Ваши раны уже зажили?

— Эм, нет, раны не смогут так быстро зарасти, — сказал Хуссэйн сквозь смех и слезы.

Он спокойно вздохнул. Как-никак мой противник был тоже Богом святого уровня! Хотя я направил все свои силы на восстановление организма, однако легкие и грудную клетку не получится восстановить так быстро! Ранения по-прежнему остаются серьезными. В эту минуту он снова сделал глубокий вдох. Боль в груди была нестерпимой –к счастью, уже удалось остановить кровотечение, если бы внутреннее кровотечение продолжать, можно было уже давно умереть.

Самое главное ранение было нанесено в голень. Хуссэйн словно потерял одну треть своей плоти и крови. На том месте оставалась только кость. Сейчас нога с трудом заросла только наполовину. К сожалению, чтобы полностью восстановиться, потребуется от 10-ти до 15-ти дней.

Он немного задумался, посмотрел на испуганный взгляд Принцессы, затем посмотрел на свою окровавленную и израненную до ужаса голень. Паладин неожиданно засмеялся. Его смех был очень нежным и мягким, он никогда не смеялся так раньше.

Он оторвал кусок черной ткани от своей мантии. Показал руками, как нужно перевязать рану, но как только они приступили к работе, Принцесса внезапно вскрикнула:

— А! Не надо!

Хуссэйн поднял глаза и сразу же увидел, как Луиза покраснела и стала доставать белоснежный шелковый платок из своего пояса, а затем снова медленно подошла и присела рядом с Хуссэйном.

— Ваша… Ваша одежда сильно испачкана кровью и грязью, если перевязать рану вашей тканью, то можно занести инфекцию… Это императорский врач во дворце рассказывал мне, — сказала Луиза дрожащим голосом.

Ее лицо сильно покраснело. И она низко опустила голову.

Не дожидаясь ответа Хуссэйна, она быстро достала свой белоснежный шелковый платок и перевязала голень Хуссэйна. Внешний вид разорванной раны периодически вызывал у этой девочки головокружение, но сейчас она уже набралась достаточно храбрости!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 465. Ориентир на Восток!**

После того, как наконец-то закончили перевязывать рану, Принцесса Луиза почувствовала, как ее сердце стало биться все чаще и чаще, она невольно отступила назад на два шага, опустила голову и так и не осмелилась что-либо сказать.

Прошло немного времени, Хуссэйн шепотом сказал:

— Cпасибо.

Принцесса заволновалась и услышала, как Хуссэйн шепотом проговорил:

— Вспомнил, это я Вам в третий раз сказал, после того как проснулся, “Спасибо”, Ваше Высочество.

Выражение лица Луизы немного изменилось:

— Ты, ты обращаешься ко мне “Ваше Высочество? Ты знаешь, кто я такая?

В это же время Принцесса внезапно вспомнила, когда ее только-только захватили в заложницы, в дилижансе Мисс Дайли постоянно повторяла одну и ту же фразу:эти люди совсем не похожи на простых разбойников!

Вспомнив это, Луиза снова напряглась и отошла на два шага назад:

— Кто ты такой на самом деле?

В этот же момент Хуссэйн ничего не ответил, Луиза резко повернулась, и ей захотелось быстро убежать, она сделала два шага и почувствовала, что ее ноги были слишком тяжелыми, поэтому она сразу же свалилась на землю.

Хуссэйн вздохнул, отбросил два камня, которые он держал в свое руке, и, увидев, как Луизу в расстроенных чувствах, сквозь смех и слезы проговорил:

— Простите, Ваше Высочество!

Луиза чувствовала только обиду, обернувшись, посмотрела на Хуссэйна:

— Ты, ты вовсе не разбойник! Никакой ты не разбойник! Это я такая бестолковая… Я еще раньше должна была хорошенько подумать, вы не появлялись вечером и утром, как раз наоборот напали на нас из засады только из-за меня! К тому же… Уже давно известно, что все беспорядки в пределах провинции Дэса были подавлены Герцогом Тюльпаном. Откуда вдруг взялись разбойники! Более того… Ты… Ты же обладаешь святым уровнем. С чего тебе вдруг нужно становиться разбойником? Рассказывай мне все! Кто ты такой на самом деле!

Хуссэйн ничего не ответил. Его выражение лица было серьезным, он с большим усилием поднялся, и сразу же вскарабкался на дерево, стоявшее рядом, сломал ветку, размером с человеческую руку от плеча до пальцев, примерил длину – самое то! Затем, он держал ее в своей руке, словно посох, немного пошатываясь, подошел к Принцессе и низким голосом проговорил:

— К сожалению, Ваше Высочество, я не смогу ответить на Ваш вопрос, но я ручаюсь за то, что никак не смогу навредить Вам! Сейчас, прошу Вас, пройдемте вместе со мной!

Луиза очень сильно боялась. Слезы катились одна за другой из ее глаз. Она подняла взгляд на Хуссэйна:

— Вы… вы отпустите меня, хорошо? Я никому не расскажу, обещаю Вам… Если Вам требуется вознаграждение, то после того, как я вернусь во Дворец, Вы его получите! Чтобы бы Вы не попросили, мой брат все Вам отдаст! К тому же, Вы – Бог святого уровня, мой брат сейчас как раз занимается формированием императорских отрядов \*\*, и ему нужны талантливые личности. С Вашими способностями он точно возьмет Вас… Отпустите меня, хорошо или нет?

Она жалобно умоляла воина своим нежным голосом, и он еле-как смог сдерживаться. Однако затем он сделал серьезный вид:

— Ваше Высочество, я же сказал, что не смогу навредить Вам! Мои слова –не обман! У меня нет злых намерений. А вчера вечером нас преследовали люди, который действительно хотели похитить Вас! Мне кажется, они хотели убить Вас. Поэтому, я сейчас никак не смогу отпустить Вас! Вам необходимо находиться рядом со мной, только так я смогу защитить Вас!

Он говорил безразличным голосом, не потому что ему было все равно. Его интонация стала немного ласковей. Луиза услышала и в растерянности посмотрела на лицо Хуссэйна. Она могла разглядеть амбициозный характер этого человека! Такие заносчивые и гордые мужчины ни за что не станут обманывать!

Подумав немного, Луиза чуть-чуть успокоилась. И потом спросила:

— В таком случае… Попрошу Вас хотя бы представиться!

Хуссэйн сразу же растерялся, в конечном счете почти неслышно буркнул шепотом:

— Хуссэйн!

— Хуссэйн? – Принцесса оцепенела от неожиданности.

И ненароком сказала:

— Хи, вас тоже так зовут? Когда-то в зале предков императорского дворца был один гениальный воин, во всем Континенте он был кавалеристом номер один. Его звали Хуссэйн, но, к сожалению, потом он… а!

Договорив до этого места, Принцесс как будто пришла в себя, потом вдруг вскрикнула и испуганными глазами уставилась на него. Ладонь одной руки она приложила к своей щеке, а другой рукой указала прямо на Хуссэйна!

— Вы не ошиблись! Я и есть тот самый Хуссэйн, — выражение его лица стало безразличным.

Что касалось прежних дел в храме предков – это было личной наболевшей темой Хуссэйна.

— Но, но, но ведь…

— Эх, но ведь что? – была поднята печальная тема, о которой Хуссэйн не мог говорить со спокойной душой.

Его речь стала неуверенной.

— Но ведь… — Принцесса почти беззвучно проговорила своим нежным голосом.

— Но ведь мне кажется, что Вы – неплохой человек, почему Вам пришлось предать Храм Предков? Почему они преследовали Вас с целью убийства?

Хуссэйн застыл от удивления.

— Я? Я – неплохой человек?

Принцесса была не в решительности, немного покивала головой и со строгим лицом сказала:

— Когда тот крылатый посланец хотел убить меня, вы подставили свою спину, чтобы защитить меня от их копья! К тому же, Вы еще сказали мне “Спасибо!”. Злые, испорченные и коварные люди обычно не говорят “Спасибо!”. Я не понимаю… Воин Хуссэйн, почему Храму Предков пришлось устроить погоню за таким хорошим человеком?

— Потому что в Храме Предков нет хороших людей, — холодно проговорил Хуссэйн.

Эти последние слова снова привели Принцессу в изумление:

— Прошлой ночью, крылатый воин как раз был прислан людьми из Храма Предков для того, чтобы убить Вас! И все те враги были святыми паладинами из Храма Предков!

— А! – воскликнула Принцесса и сразу же сказала. — Не может быть! Храм Предков…

— Вы задаете слишком много вопросов, — не выдержал Хуссэйн и оглянулся вокруг.

В лесу по-прежнему было спокойно. Хуссэйн часто и тяжело вздыхал, потом стал исследовать направление движения:

— Мы движемся прямо на восток!

— На восток? – в глазах Принцессы появился блеск.

— Верно! – Хуссэйн кивнул головой в знак согласия, нахмурив брови, сказал. — Несмотря на то, что мне удалось скрыться от того противника, он все равно не сможет просто так отпустит нас! Мы убежали не так далеко. Я волнуюсь, что он в любое время сможет догнать нас! Однако мне кажется, что он сможет ошибочно полагать, что я двигаюсь в направлении на запад…

Верно! Тот посланец Сфинкс точно сможет ошибочно считать, что я двигаюсь в направлении Лоулань.

Однако расстояние от Лоулань до этого места не сильно большое. Сейчас мой организм очень слаб, я не смогу двигаться слишком быстро, поэтому, боюсь, что враг все равно сможет в скором времени догнать нас!

Поэтому вчера вечером Хуссэйн, выбежав с принцессой в руках, сразу же расставил…

Тот посланец точно не сможет догадаться об этом!

К тому же, на востоке находится провинция Дэса, и идти до нее не совсем далеко. Когда-то в прошлом, чтобы противостоять Северо-западной армии, род Герцога Тюльпана создал две крепости в восточной части провинции.

Среди них как раз и находится знаменитая крепость Долосодай, войска которой уничтожили несколько десятков пехотинцев Северо-западной армии!

К тому же, отсюда до этой крепости путь намного короче, чем до Лоулань.

В той крепости и сейчас расположены войска. Если мы успеем благополучно добраться до того места, то безопасность нам гарантирована!

Конечно же, простой солдат не будет преграждать путь Богу святого уровня. Однако, представители Храма Предков не будут открыто показывать свои злые намерения об убийстве Принцессы. Только в случае переворота императорской власти, они смогут поступить так. Враги слишком заботятся о своем положении и не захотят попасть под подозрение. Нам бы только поскорее присоединиться к основным силам Герцога Тюльпана, и тогда мы будем спасены!

План Хуссэйна был надежным. Все было задумано правильно.

Однако, когда он сказал, что они двигаются на восток, Принцесса Луиза сразу же оцепенела. Она как будто бы о чем-то смутно догадывалась.

Но лицо Хуссэйна оставалось безразличным. Весь его внешний вид напоминал облик ледяной скалы. У Принцессы оставалось много вопросов, но она уже не осмеливалась их задавать.

— Пойдем, — Хуссэйн указал на восток.

— К сожалению, Принцесса, сейчас у нас нет средств передвижения, если по пути нам встретятся какие-нибудь жилые дома, то мы обязательно найдем среди них для вас лошадь!

Вместе со словами он кинул Принцессе ветку, чтобы она использовала ее в качестве трости. И затем они отправились в путь. Принцесса Луиза была в нерешительности, она беспомощно вздыхала и следовала за Хуссэйном.

Хуссэйн и Принцесса продвинулись на восток на несколько десятков километров. Тем же вечером в лесу начались военные действия. Там находился Двэйн. Лицо его было мрачным. Он наблюдал за боевыми действиями.

На землю с разных сторон валились мертвые трупы. Двэйн сразу же разглядел среди них людей Лонгботтома и Хуссэйна.

Черт побери!

Двэйн смотрел на тех мертвых солдат. Вокруг уже застывали почерневшие следы крови! Прошлой ночью здесь разразилось первое жестокое побоище!

Однако больше всего Двэйна поразило количество трупов на земле, он увидел только собственных мертвых солдат, а трупов противника он не обнаружил!

Двэйн сразу же понял: враги унесли трупы своих солдат, чтобы не оставить каких-либо улик!

Огромный массив деревьев в лесу был сломлен. На земле кругом были трещины и ямы! Можно было сразу же догадаться о происходившем здесь мастерском боевом сражении!

Стволы деревьев были сломаны, из-за ударных воздушных волн силы Богов святого уровня.

Двэйн быстро пролетел над местом военных действий, чтобы исследовать все обстоятельства. Он надеялся, что сможет найти ключ к разгадке.

В конце концов, ему удалось кое-что обнаружить: на одном из сломанных стволов висел сапог.

Это был женский сапог классического императорского фасона. Его поверхность была искусно обработана, а с каждой стороны в области лодыжки красовались редкие жемчужины.

Двэйн внимательно разглядел их. Он сразу же догадался, что эти сапоги принадлежали Принцессе Луизе!

Потом Двэйн увидел на земле след…

— М? Это был след копыт лошадей. Похоже, что на запад отправился большой отряд войск! Следы копыт были запутанными, как будто бы кто-то обратился в бегство…. Наверно, убегали войска Хуссэйна и Лонгботтома… Скорее всего, мы где-то разминулись с ними, потому что я сильно торопился прилететь сюда…

Когда Двэйн подумал об этом, его брови нахмурились еще сильнее!

Но почему же этот сапог висит именно здесь? Почему Принцесса Луиза оказалась на поле боя! И к тому же потеряла свой сапог?

Убежала ли Принцесса Луиза вместе с генералом Лонгботтомом?

Потом Двэйн прошел немного в западную часть леса. Там он обнаружил еще одни следы.

Те следы были глубокими и мелкими, выглядели очень запутанными! Словно какой-то профессионал, получивший ранение, обратился в бегство. Не в состоянии контролировать свои движения, он оставил глубокие следы на земле!

Двэйн сразу же принял решение двигаться по этим следам.

Но как только он прошел немного вперед, следы сразу же исчезли!

Двэйн подумал немного, и в его глазах сразу же появился блеск!

Все верно! Это же следы Хуссэйна!

Это точно следы раненого паладина! Если бы это были следы раненого противника, то они бы, непременно, вели на восток, а не на запад, где располагается основной пункт – Лоулань!

Он двигается на запад, чтобы попасть к себе!

Вот о чем сначала подумал Двэйн.

Но почему же следы так быстро заканчиваются?

Неужели он был схвачен врагами и убит? Или арестован?

Подумав немного, Двэйн со всей силой ударил себя по голове:

— Почему же я такой глупый! Отсюда до Лоулань слишком далеко, особенно для Хуссэйна, получившего травму! К тому же, его когда-то преследовали люди из Храма Предков, он уже знает, что такое погоня! У него есть опыт. Он совершенно четко представил себе, что с полученной травмой добраться до Лоулань у него бы быстро не получилось, его сразу же смогли догнать враги! Поэтому лучше всего для него было отправиться к крепости в восточной части провинции!

Осознав это, Двэйн больше не сомневался. Он холодно усмехнулся:

— Подобно порыву ветра, отправился на восток…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 466. Жуткий лес**

— Ай! — внезапно вскрикнула шагающая позади принцесса Луиза.

Хуссейн вмиг развернулся, строго взглянул на девушку и сказал:

— Что такое?

Прекрасное круглое личико Луизы было искажено гримасой боли и страха. Луиза отбросила в сторону острый сучок и принялась осматривать пораненную им ногу. К удивлению Хуссейна, на левой ноге принцессы не было башмака, видимо, он потерялся, но этого никто не заметил.

После долгого странствия белая ухоженная ножка принцессы Луизы была сплошь покрыта шрамами. Между пальцев явственно проступала кровь.

Хуссейн тяжело вздохнул, подошел на два шага к принцессе и присел на корточки. Несмотря на неодобрительный возглас принцессы, Хуссейн молча взял ее за руку и усадил рядом с собой. Затем он взял раненую ступню девушки в свои руки. Принцесса вся покраснела, в глазах появилось смущение.

— Ничего, не переживай! — сказал Хуссейн. — Просто немного укололась, вот и все.

Поколебавшись, Хуссейн скинул сапоги и передал их принцессе:

— На, держи!

— А… А ты…

Хуссейн равнодушно ответил:

— Ничего, у меня кожа на ступнях погрубее будет, когда-то я прошел с людьми из храма предков через ледяной лес и ледяную равнину абсолютно босой!

— Боже! — изумилась Луиза. — Но… неужели вы не побоялись отморозить ноги?

— Мне чертовски повезло! — голос Хуссейна внезапно изменился, став холодным и равнодушным. — На четвертый день два знатных воина подобрали меня…

Принцесса была в растерянности:

— Я не понимаю…

— Я убил одного из них и снял с него сапоги.

Принцесса вздрогнула от услышанного. Луиза внимательно смотрела на этого покрытого шрамами мужчину. Хуссейн взглянул в глаза Луизе и почувствовал необъяснимую горечь, будто бы жалость к этой девушке. Она по-прежнему была пряма и статна, как и подобало принцессе. Она была похожа на несгибаемую стрелу. Твердую и упругую, которая предпочла бы смерть, но не согнулась бы!

В конце концов, Луизу огорчило то, что этот с виду совершенно безразличный и равнодушный парень внезапно стал отождествляться в памяти девушки с тем парнем, которого должны были казнить на площади. Принцесса помнила тот день крайне отчетливо. Силуэт и внешность того парня прорисовывались в воспоминаниях Луизы все более и более отчетливо.

— Поторапливайся, времени у нас немного! — выдернул Хуссейн Луизу из бездны воспоминаний.

Вопреки ожиданиям Хуссейна, Луиза без всяких колебаний надела сапоги Хуссейна и пошла вперед. Где же это видано, чтобы принцесса носила сапоги такого мерзавца! Но в этот миг и тени желания отказываться у Луизы не было. Сапоги были невероятно велики принцессе, но она уверенно зашагала вперед, ускоряя шаг. Прошло немало времени, пока внезапно Луиза вновь заговорила из-за спины Хуссейна:

— Ху… ваше превосходительство славный воин Хуссейн!

Внезапно Хуссейн замер и обернулся, устремив взгляд на принцессу.

— Ваше высочество, прошу вас… одного имени было бы достаточно, я более не воин!

Луизу сильно напугал голос Хуссейна. Помолчав, она почти неслышно сказала:

— Господин Хуссейн, у меня к вам есть один вопрос, могу ли я вам его задать?

Хуссейн молча продолжал идти вперед, лишь вздохнув. Принцесса набралась смелости:

— Я хотела спросить… в детстве, когда я еще была совсем маленькой девочкой, я много слышала о вас. Все придворные восхваляли ваши заслуги. Я тоже восхищалась вами, но почему вы…

Хуссейн вновь замер, как столб. Луиза взглянула на него и заметила, что он будто немного застыл и не может двинуться с места. На этот раз Хуссейн, не оборачиваясь, спокойно сказал:

— Ваше высочество, неужели все женщины столь любопытны?

— Что? Конечно, нет…

Принцесса напряглась.

— Просто… я была вашей поклонницей… поэтому…

— Это мое дело! — отрезал Хуссейн.

Луиза почувствовала, сколь холодно сердце этого человека. Принцесса уже готовилась сказать что-то еще, как Хуссейн резко застыл на месте. Затем он поднял голову к верху, прислушиваясь. Внезапно он отпрянул в сторону, подхватив Луизу, и спрятался вместе с ней за деревом. В пятидесяти шагах впереди виднелся конец рощи.

Растительность в том месте становилась более редкой. За ними простирались бескрайние степи северо-запада. Однако же, с опушки леса доносились голоса нескольких человек.

— Осмотрите все! И повнимательнее!

Голос был строгий и жесткий. У Хуссейна внезапно сузился зрачок, когда он услышал этот голос. Лосай! Это он! Лосай сидел на лошади возле опушки леса и наблюдал, как усердно трудились его солдаты. Где-то сотня людей активно выкапывали большую яму возле опушки леса. Лосай искал тела восьмерых человек. Он следил за каждым движением своих людей. Найденные кости заворачивали в ткань.

— Побыстрее, и не оставляйте следов!

Хуссейн и Луиза все еще сидели за деревом. Понаблюдав еще немного, Хуссейн понял, чем занимались те ребята возле опушки леса. По всей видимости, прошлой ночью они вновь приходили, дабы забрать останки людей из храма предков. Вероятно, с прошлых сражений в этом месте в земле могут сохраняться воины храма предков с оружием и броней, и мародеры намеревались этим воспользоваться.

Лосай приказал всем окружающим спешиться. Воины выстроились вокруг ямы с телам и сняли шлемы. Воины поклонились до земли, что-то равнодушно бормоча под нос. Каждый из них был охвачен скорбью. Прислушиваясь, Луиза не смогла понять ничего. Только лишь заметила, что лица воинов были равнодушны и не выражали ничего.

Хуссейн, прислушиваясь, в конце концов, вздохнул и пробормотал:

— Это обряд воздаяния почестей погибшим воинам храма предков… эх, эти обряды… просто бескровное умертвещение.

Когда издалека прозвучала команда «Вольно», Лосай подошел к яме и бросил вниз горсть земли, затем несколько десятков воинов вмиг стали засыпать яму. На месте ямы вскоре была ровная земля, и едва ли можно было сказать, что здесь проходили подобные поиски. Если только знать об этом напрямую, иначе это место невозможно было бы отличить от любых других. Лосай стоял возле нескольких запряженных конями повозок.

— Снять доспехи! — прозвучал его приказ.

Воины стали скидывать броню и класть на повозки. Хуссейн вздрогнул, поняв, что происходит.

Провинция Дэса была надельным владением семьи Герцога Тюльпана. Хотя границы провинции и не охранялись в полном смысле этого слова, но в наиболее важных поселениях заставы были. Иными словами, едва ли такой большой отряд смог бы беспрепятственно пройти через эти места. Сейчас же, судя по всему, эти ребята проникли в провинцию извне, обойдя крупные форпосты. Несколько тысяч человек разбились на небольшие отряды, прикинувшись обычными мирянами. Повозки же были замаскированы под торговые караваны. Оставалось лишь добраться до нужного места и нанести внезапный удар.

Думая об этом, Хуссейн заметил, как вдалеке от обоза отделяются небольшие отряды воинов. Хуссейн планировал и дальше сидеть и наблюдать за движением иноземцев, но неожиданно Лосай отправил три повозки в путь, приказав охранявшим повозки людям переодеться в торговцев, а остальной части войска приказал отдыхать. После этого Лосай отправил отряд воинов прочесать лес в поисках источника воды.

— Будьте внимательны! Их там может быть несколько десятков!

Спешившиеся воины углубились в лесной массив. Хуссейн стал выбирать новое убежище для себя и своей спутницы. Врагов было, по меньшей мере, сотня. Впрочем, если их было бы несколько тысяч, ни в коем случае не стоит демонстрировать боевую магию. К тому же, рана по-прежнему давала о себе знать. Когда первые несколько врагов были совсем близко, а новое убежище всего в паре шагов, Хуссейн прикинул два варианта спасения. Первым было прятаться глубже в лесу. Но опасность была в том, что эти ребята, устроив на опушке привал, могут еще долго не покидать этого места. К тому же, они явно не уйдут без команды своего предводителя. Посему продолжать прятаться в лесу не было хорошей идеей.

Что же касается того, чтобы сбежать из леса с другой стороны… об этом Хуссейн тоже успел подумать. И этот вариант казался Хуссейну беспроигрышным, ведь этот лес столь огромен… что наверняка из него можно было бы выйти во множестве ли от этого места. Однако в степи их бы все равно заметили достаточно быстро, ведь там нет естественных преград.

Хуссейн тяжело вздыхал, думая о спасении. Он прошептал принцессе на ухо:

— Не вздумай кричать и паниковать! Во что бы то ни стало держись меня!

Луиза смотрела на воинов, подходящих к их деревцу все ближе. Ее лицо было бледным, но когда она услышала голос Хуссейна, в её глазах мелькнула надежда. Она крепко схватила его за рукав одежды. Она была готова идти за этим храбрым и благородным воином, не оглядываясь по сторонам.

Один из разведчиков, разрубая заросли, внезапно закричал:

— Ручей! Я нашел родник!

К этому месту стали стекаться и другие воины. Внезапно воин заметил перед собой какой-то отблеск. Он стал всматриваться в заросли, но тут же острая палка вонзилась ему в горло. Разведчик не успел издать и звука. Из пробитого горла хлынула кровь! Сук, приходившийся Хуссейну тростью, теперь оказался смертоносным оружием. Принцесса Луиза с ужасом смотрела на происходящее.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 467. Ты спросил разрешения?!**

Внезапно один из воинов навзничь повалился на землю, из его горла заструилась кровь. В следующее мгновение Хуссейн, держа принцессу за руку, выбежал из-за ближайшего дерева и направился в чащу леса. Остальные воины на мгновение замерли в исступлении, но вскоре все как один обнажили мечи и пустились в погоню за Хуссейном и Луизой, образуя кольцо, намереваясь преследовать беглецов со всех сторон сразу.

Хуссейн крепко обнял Луизу за талию, закрыв девушку своим телом. Три коренастых кавалеристы, сближаясь с Хуссейном и Луизой, уже занесли над ними свои мечи. В одно мгновение заостренная палка Хуссейна вспорола горло всем троим. Не успев и выдохнуть, все трое упали на землю, захлебываясь кровью. Хуссейн орудовал своей тростью столь мастерски, что вскоре был перебит весь отряд, преследовавший Луизу и Хуссейна.

Внезапно последний из врагов выбил палку из рук Хуссейна. Звуки стычки в лесу уже дошли до остальных воинов, разбивающих лагерь на опушке леса. Лосай привстал и увидел Хуссейна, убегающего в чащу леса с какой-то девушкой.

— Хуссейн! — в страхе вскричал Лосай.

— Убить его! Скорее! — прокричал Лосай в панике.

Он тут же оседлал коня и поскакал вслед за воинами с кавалерийским копьем наперевес. Хуссейн взмахнул мечом, раздался ужасающий, сводящий с ума хруст, и заносящий над Луизой меч воин Храма Предков оказался разрублен на две половины с головы до ног.

Бедной принцессе никогда не доводилось лицезреть подобного ужаса. В страхе девушка закрыла лицо руками. Хуссейн перевел взгляд на наступавших с опушки врагов и увидел, что несколько сотен врагов верхом на боевых конях вошли в лес. Хуссейн увидел скачущего во главе конного эскадрона Лосая, увидел, как сверкает наконечник его копья.

Лосай сжимал копье двумя руками. Но в глазах его был страх. Лосай вовсе не был одним из достойных воинов и тем более не был достойным предводителем для воинов Храма Предков. Нервным голосом он вскричал:

— Не жалея себя, схватить его! — в его глазах были злость и безумие.

Лосай понимал, что, несмотря на количественное превосходство его сил, Хуссейн был крайне опасен, ведь он был наделен магической силой, а, как известно, владеющий магией на высоком уровне человек может быть опасен даже для целой армии. Да и первая встреча воинов Лосая с Хуссейном оказалась не слишком приятной для первых. Мечи воинов Лосая будто бы все как один перестали подчиняться своим владельцам, разя их же самих или их коней.

Копье самого предводителя внезапно вонзилось в бок ехавшему справа воину. Кровь стала хлестать во все стороны. Но Лосай заметил кусок белой ткани, обмотанный вокруг ноги Хуссейна. Он был насквозь пропитан кровью. Хуссейн получил ранение и, по видимому, серьезное.

Лосай понимал, что Хуссейн отступает. Несколько всадников стремглав неслись к отступавшему Хуссейну. Ими руководила слепая вера Воинов Храма Предков. Их вера позволяла им не бояться смерти, их разум был насквозь пропитан религиозными идеями. Светящийся ореол возник вокруг Хуссейна, превратившись в расширяющееся кольцо света. Соприкоснувшись со всадниками, кольцо разрубило их пополам. Но враги не ослабляли свой натиск, даже неся потери.

Хуссейн был ранен, и сил оставалось уже не много. Магической силы было еще много, но само тело Хуссейна постепенно ослабевало.

Убив на одном дыхании еще пару десятков фанатиков, Хуссейн услышал жуткий хруст, с которым вражеский меч вонзился ему в грудную клетку. У него кружилась голова, а в глазах то и дело возникали черные круги. Прикусив язык, Хуссейн вернул себя в чувства, после чего продолжил сражаться, свалив боевым заклинанием еще двоих воинов врага.

Внезапно Лосай и Хуссейн оказались друг напротив друга и вступили в единоборство. Лосай наскоком намеревался поразить Хуссейна копьем. Хуссейн свирепо оскалил зубы. Несколько ударов раздались как один. Захлебываясь кровью, Лосай зашатался на лошади и выронил обрубок, оставшийся от копья. Наконечник же копья застрял у Хуссейна в боку.

Хуссейн усмехнулся и бросил меч на землю. Обхватив рукой наконечник копья, он с силой вытащил его из груди. Лосай пытался перевязать рану, пока Хуссейн доставал наконечник копья из груди. Дюжина воинов неслась к своему предводителю и стоявшему напротив Хуссейну. Но не успел первый меч опустится на Хуссейна, как наконечник копья, брошенный им, пронзил шею Лосая!

Хуссейн взглянул в лицо Лосая и ненадолго остолбенел. Из его рта тонкой струйкой текла кровь. Но по взгляду было понятно, что он еще жив.

— Отзови своих людей, — холодно сказал Хуссейн.

Лосай побледнел и уже закрыл глаза. Но, услышав голос Хуссейна, он вмиг ожил и, безумно засмеявшись, сказал:

— Хуссейн! Ведь ты сам некогда был одним из нас! Как ты можешь идти на такое из-за своей спутницы?

Выдохнув, он вскрикнул:

— Быстро! Убивайте лошадей! Он хочет завладеть лошадью!

Неподалеку солдаты уже стали вырезать лошадей, оставшихся без своих владельцев. Хуссейн не стал добивать Лосая сразу, лишь поднял копье с земли и легонько толкнул его в грудь. Раздался хруст ломающихся ребер, и Лосай упал на землю. Он упал на землю и больше не поднимался. Встав со сломанным копьем в оборонительную позицию, Хуссейн по-прежнему был полон сил, несмотря на раны. Он был готов во что бы то ни стало защищать принцессу Луизу от врагов.

С копьем разить конных врагов было в сто раз удобнее, нежели мечом. Убивавшие лошадей воины ринулись в атаку, разделившись на две группы, одна из которых отправилась в бой, а другая продолжала убивать лошадей, чьи воины пали в бою!

Хуссейн вонзил копье в шею коня первого воина. Конь упал на передние колени, прокатившись по земле. Всадник, потеряв сознание, бессильно катился по земле. Вытащив копье, Хуссейн добил лошадь, бившуюся в предсмертной агонии.

Захватив одного из коней, Хуссейн проскакал через строй врага и истребил еще восьмерых воинов, затем подхватив принцессу. Бросив взгляд на остальных врагов, подступавших все ближе, Хуссейн равнодушно усмехнулся. В воздухе заискрились брызги золотистого света. Через мгновение у нескольких десятков солдат Храма Предков стали взрываться тела, заполняя воздух кровью. Верхом Хуссейн и принцесса прошли еще где-то сотню ли. Надо сказать, что эта сотня ли стала самой тяжелой и мучительной в жизни Хуссейна. Повсюду были трупы и куски плоти, валявшиеся в лужах крови.

Хуссейн шатался из стороны в сторону. Внезапно он остановился на месте и зашатался. Из его рта медленно пошла кровь. Оставшиеся в живых воины храма предков не рисковали подходить к Хуссейну. Но все же Хуссейн был очень слаб. Он еле-еле держал поводья лошади, руки горели от боли.

Внезапно откуда-то позади стали доноситься слабые крики Лосая. Его несли под руки двое воинов, намереваясь посадить на коня. Его глаза были налиты кровью, он был слаб и истекал кровью.

— Хуссейн! Почему ты пощадил меня! Почему сохранил мою жизнь! Неужели ты считаешь, что я слабый человек?!

Тело Хуссейна бросило в дрожь. Лосай вновь вздрогнул, почувствовав на себе взгляд Хусейна.

— Я не убил тебя не потому, что ты слабый… а потому, что когда-то давно мы вместе тренировались, и все бывалые конники и рыцари – мои бывшие братья по оружию. Жаль, что несколько лет тому назад мне пришлось покинуть орден, и былые друзья превратились в страшных врагов, которые теперь пришли, чтобы убить меня… — голос Хуссейна звучал напряженно, но постепенно становился тише, равнодушнее, в нем проскальзывала грусть.

Взглянув на Лосая, он бросил вслед:

— Смерть моего бывшего друга у меня на глазах – для меня это слишком… Лосай, ты – последний из моих былых друзей по оружию… слишком уже много смертей свершилось.

Хуссейн отвернулся и больше не смотрел в сторону своего бывшего союзника. Конь взбрыкнул, повернулся в сторону и поскакал прочь. Последние слова Хуссейна заставили Лосая содрогнуться.

Принцесса по-прежнему дрожала от страха. Лишь к концу битвы, когда Хуссейн проскакал еще шагов сто, на каждом из которых убивал по противнику, принцесса пробудилась от оцепенения, сковавшего ее тело. Спешившись, Хуссейн пошел пешком, держа горделивую осанку. Он был весь в крови, но враги уже не решались вновь нападать на него. Лежавшая поверх лошади принцесса, наконец, перестала впадать в панику при виде крови. Она завороженно смотрела на Хуссейна, который шагал возле лошади, ведя ее под уздцы и держа свободной рукой копье. Когда Хуссейн ехал верхом на коне, он обнимал свободной рукой принцессу Луизу, и она чувствовала такое смущение, что даже не обращала внимание на резкий запах крови.

Уезжая, Хуссейн крикнул Лосаю:

— Еще один друг, умерший у меня на руках – слишком много для меня…

Принцесса почувствовала, как дрожало тело Хуссейна, крепко обнимавшего ее, когда он произносил эти слова. Его рука, державшая копье, также была крайне неспокойна. Но Луиза совсем не испытывала никакой грусти. Луиза попросту не знала, что говорить в данной ситуации, что сказать этому убитому горем мужчине с холодным, как камень, сердцем, поэтому она решила хранить молчание.

Она сидела в молчании, пока не вздрогнула, услышав хрипение Хуссейна за спиной. Хуссейн был слаб, но по-прежнему крепко сжимал поводья. Вскоре голова Хуссейна бессильно упала на плечо принцессы. Хуссейн был совсем слаб, но по-прежнему дышал, выдыхая жаркий воздух.

— Веди лошадь… — слабо прохрипел он. — Если не хочешь сдохнуть, то держи путь на восток, не останавливаясь и не сворачивая!

Договорив, Хуссейн затих. Вмиг принцесса почувствовала кровь на своем плече. Она обернулась и увидела, что изо рта Хуссейна течет струйка крови. Невыносимая печаль охватила принцессу. Перед глазами стали появляться образы, как этот мужчина защищал ее от полчища врагов, не имея даже сапог, как он, будучи тяжело раненным, вез ее на лошади, как рыцарь. Луиза подумала, что именно такое обличие и имел бы бог войны, спустись он на землю!

Луиза не замечала, да и не предавала бы значения тому, что из ее глаз непрерывно текли слезы. Одной рукой принцесса схватила поводья и стала дальше управлять лошадью, а другой обняла сползающего с лошади Хуссейна.

— Хуссейн! Хуссейн! Не умирай!

Копье Хуссейна уже давно лежало где-то позади. Хуссейн тихо бормотал, будто во сне:

— На восток… На восток… не останавливайся…

В бескрайних степях лишь северо-запад угадывался благодаря горам вдалеке. Горы напоминали зловещую черную линию, зовущую издалека. Принцесса решила остановить коня, дабы посмотреть раны на теле Хуссейна, но слова Хуссейна «Не останавливайся!» застыли в памяти девушки, и она продолжила путь.

Девушка управляла боевым конем, одновременно удерживая находящегося при смерти воина, будучи уставшей и перепуганной. Благо, при императорском дворе были достойные учителя, обучавшие придворных особ и людей императорской крови конной езде. Поэтому, сидя на боевом коне, Луиза справлялась неплохо.

Принцесса подгоняла коня и скакала достаточно быстро. Через два часа конь начал тяжело и сбивчиво дышать, выбиваясь из сил. Это был рыцарский боевой конь. Вчерашним вечером он отважно сражался, и вплоть до сегодняшнего утра не сделал ни одной передышки, лишь поев фуража перед боем. Как бы славный конь не старался, но развить скорость не мог, он все время замедлялся и тяжело дышал. Да и смерч, к тому же, стал накрывать степь крайне не вовремя. Ветер поднимал клубы пыли, свистел в порывах, словно меч.

Принцесса обернулась и побледнела от страха. Среди клубов пыли виднелся черный силуэт человека. За его спиной виднелись два столь же черных крыла, размах которых был огромен. Силуэт висел в воздухе некоторое время, после чего резко пришел в движение. Будто лезвие ножа, он рассек облака в полете. В одно движение человек преодолел расстояние в несколько сотен метров.

Во мгновение ока он обогнал лошадь Луизы, конь отчаянно заржал, ветер оказался и вправду, как нож. Порыв ветра отсек коню передние ноги. Конь повалился на землю, а вместе с ним и принцесса Луиза со своим раненым спутником. Они еще долго катились по земле, пока не остановились на месте. Принцесса пыталась кричать от боли, но в груди не было сил и воздуха. Правая нога и плечо сплошь были покрыты кровавыми ссадинами. Еще не успев подняться на ноги, принцесса заметила, что ветер стих, будто был лишь чьим-то оружием.

Тот парень, чей силуэт был в небе, теперь стоял, скрестив руки за спиной, и смотрел в сторону своей добычи. На его бледном лице была еле заметная недобрая улыбка. Глаза были будто змеиными, как у гадюки. Он неспеша направился в сторону Луизы. Проходя мимо умирающего коня, он легонько прикоснулся к его голове, после чего та лопнула, оросив все брызгами крови.

Он шел медленно и размеренно. Внезапно этот черный человек вскинул руку и материализовал какое-то свечение, напоминающее световое копье.

Наконечник копья был нацелен прямиком на Хуссейна. На лице Сфинкса не было никаких эмоций, лишь холодное равнодушие.

— Хуссейн, ты в силах встать?

Руки принцессы тряслись. Она взглянула на Хуссейна, но его глаза были закрыты, он не двигался.

Сфинкс глубоко вздохнул, глядя на Хуссейна. Затем он невольно прищурился и сказал:

— Эх, досадно, ужасно досадно! Эх… человеческое тело… такое слабое…

Договорив, он сделал несколько шагов по направлению к Хуссейну, копье вновь возникло в его руке.

— Мятежник! Даже если я оборву твою жизнь здесь и сейчас, то наверняка первослужитель ордена будет рад увидеть твою голову у себя на столе!

Сфинкс медленно перевел взгляд на лежащую подле Принцессу Луизу и холодным голосом сказал:

— Принцесса Луиза, не волнуйтесь, подождите, пока я разберусь с ним, а потом займусь вами…

Пока сфинкс говорил, копье вознеслось в воздухе над Хуссейном. Прошлой ночью принцесса уже узнала, насколько ужасен этот человек. Теперь даже Хуссейн при всей своей силе не мог одолеть этого коварного противника. К тому же, Хуссейн был тяжело ранен и почти обессилел. Как одной девушке противостоять этому убийце?

Она не стала молить его о пощаде, сохранив гордость и хладнокровие представительницы императорского дома. Принцесса сочла нужным сохранить чувство собственного достоинства перед лицом неминуемой смерти. В ее глазах больше не было растерянности, как раньше. Напротив, она была хладнокровна и спокойна.

— Ваше величество, Боги жалеют мирян! Уповая на милость божеств, просим вас похоронить нас в одной могиле после того, как вы отрубите наши головы!

Сфинкс ненадолго остолбенел, затем равнодушно усмехнулся:

— Что? Неужели вас что-то связывает с этим бунтовщиком?

— Он защищал меня ценой жизни! — принцесса говорила тихо, но очень твердо и решительно.

— Что ж, в этом захолустье мы и умрем, будем похоронены вместе и даже после смерти будем неразлучны! — договорив, принцесса сделала молитвенный жест руками, скрестив их на груди.

Сколь бы посланец неба не был заносчив, но причинять вред принцессе до этого момента он не решался. Вздохнув, он сказал:

— Ну что ж, миряне… ваша взяла! Я выполню твою просьбу!

Договорив, он приготовился вонзить копье в Хуссейна, как с неба раздался громогласный голос. С неба вниз устремился шар света, похожий на метеорит!

Сфинкс изменился в глазах и отступил назад. Метеорит врезался в копье Сфинкса, взорвавшись множеством искр!

Копье затряслось, потеряв стабильность. Наверху показался силуэт Двэйна. На его лице было выражение равнодушия и иронии одновременно.

Увидев, что Сфинкс отступил, Двэйн опустил лук, который держал в руках, и ослабил тетиву. Он приблизился к Луизе и Хуссейну.

— Наконец-то, какое счастье, что я успел!

Двэйн взглянул на Хуссейна, убедившись, что он жив, и выдохнул с облегчением.

— Ты! Крылатый придурок! Как ты смеешь трогать моего друга в моих же владениях! Ты спросил разрешения?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 468. Пятицветный доспех – падающая звезда**

Двэйн прищурил глаза, но даже через узкие щели его глаз пробивался блеск зрачков, напоминающий сверкание лезвие меча. В этих глазах был неиссякаемый холод. Позади Двэйна был виден силуэт Луизы. Она с опаской смотрела на этого мерзавца – герцога Тюльпана. Но, в конце концов, она, наконец, успокоилась.

— Двэйн… Двэйн… — начала робко шептать принцесса Луиза.

Внезапно в ее душе вновь стал собираться клубок сомнений и недоверия… этот Хуссейн… неужели он тоже подручный Двэйна? Но зачем он притворился разбойником?

Сфинкс подходил все ближе к Двэйну, не спуская глаз с длинного тугого лука, который сжимал в руках Двэйн. Один выстрел из этого лука мог бы пробить его насквозь, но Сфинкс демонстрировал небывалое хладнокровие, а потому его нельзя было недооценивать. Лицо Сфинкса выражало ненависть к Двэйну, рот растягивался в едва заметной злой улыбке.

— Эх, вот подумать-то, ты и есть тот самый Герцог Тюльпан?

Сфинкс довольно взглянул Двэйну в глаза:

— Не думал, что застану тебя сегодня!

Двэйн изумился:

— Что? Ты знаешь меня? Чтож, тогда скажи мне, что ты за урод такой крылатый? И откуда ты взялся?

Сфинкс рассердился и бросил в ответ:

— Дерзкий мерзавец, как ты смеешь оскорблять небесного посланника?

— Что? Ты посланник неба? — Двэйн рассмеялся.

Однако же, несмотря на смех, его глаза наполнились серьезностью и адреналином. Глядя на Двэйна, Сфинкс протянул:

— Я слыхал, что слава о Герцоге Тюльпане стала расходиться по миру уже сейчас, когда сам Герцог Тюльпан еще так молод. Но все еще столь заносчивый и глупый мальчишка…

Двэйн равнодушно ответил:

— Я тоже слыхал о храме предков, о благочестии этого места, но, похоже, теперь и им не чужды всевозможные подлости! Так ты посланец неба? Не думай, что два крыла собьют меня с толку и заставят поверить тебе! Ведь я тоже могу нацепить, скажем, фальшивую бороду и прикинуться другим человеком, не так ли?

Сфинкс непонимающе посмотрел на Двэйна. Собираясь уже задать Двэйну вопрос, Двэйн внезапно выбросил правую руку вперед. Двэйн отнюдь не был рыцарем, и правила благородных поединков, увы, были чужды ему. Вполне в его духе было как можно скорее прикончить врага, пока тот не опомнился. Хотя сейчас противник по силе превосходил кого-либо, с кем сталкивался ранее Двэйн. Лицо врага даже не потеряло своего хладнокровия. Двэйн даже не предполагал, насколько это подло – бить без предупреждения!

Способов нечестно убить кого-либо много, но все, в свою очередь, по-своему трудны. Сфинкс только открыл рот, а Двэйн уже исчез из пределов его видимости. Или Двэйн использовал телепортационную магию, или же просто убежал с высокой скоростью. Так или иначе, подобные заклинания подвластны далеко не всем магам, только сильнейшие могут кастовать подобные заклятия!

Естественно, внезапное исчезновение Двэйна повергло Сфинкса в изумление. По-видимому, он тоже волшебник! В следующее мгновение, перед лицом Сфинкса воздух стал наполняться красными искрами, формирующими один большой огненный шар. С громким свистом огненный шар врезался в остолбеневшего Сфинкса.

Конечно, этими приемами Двэйн овладел в совершенстве, взяв на вооружение. Охвативший Сфинкса огонь через несколько мгновений развеялся. Сфинкс был полон ярости, светящийся ореол вокруг него приобрел красноватый оттенок. Не успел он что-либо предпринять, как следующий огненный шар отправился прямиком навстречу посланнику неба. Как бы ни была сильна техника огненных шаров, но, увы, ни один волосок на теле Сфинкса не подгорел. Светящийся ореол вокруг него развеялся окончательно.

Намереваясь что-то сказать, посланник неба внезапно почувствовал слабость по всему телу, ему показалось, что он уже не в силах закастовать какое-либо заклинание. Световой ореол первоначально должен был давать ему силу, с ним он чувствовал себя полным сил громовержцем. Он спокойно ожидал атаки врага, рассчитывая, что ореол сработает как защита, после чего с помощью переполнявшей ореол силы Сфинкс нанесет ответный, сокрушительный удар. Но кто бы мог подумать, что Двэйн владеет таким заклинанием! После попаданий огненных шаров Сфинкс обнаружил, что они вытянули из него почти всю силу!

Волосы на голове Сфинкса завибрировали, защитная магия посланника неба становилась сильнее и сильнее. Он стал собирать энергию в одно целое, но когда собрал, удар, который должен был по силе превосходить всю магию Двэйна, все же оказался весьма посредственным. Своим огненным шаром Двэйн эффективно подсек атаку небесного посланца, накопив энергию, и теперь был готов самостоятельно приступить к атаке.

Двэйн взмыл вверх и приготовился к атаке с воздуха. В конце концов, из лука стоило бы стрелять с отдаления. Светящаяся стрела, оперение которой источало яркий пурпурный свет, полетела прямо в окруженного исчезающим световым ореолом небесного посланца. Стрела с легкостью прошила защиту. Стрела вонзилась в грудь Сфинксу под крайне неестественным углом. Сфинкс приглушенно простонал, из груди заструилась золотистая, источающая яркий свет кровь. Сфинкса охватил страх, он и подумать не мог, что этот проклятый Двэйн с такой легкостью нейтрализует его защиту и прострелит ему грудь из лука. Взмахнув серебряным копьем, Сфинкс сбил очередную стрелу, пущенную в него, и оглянуться не успел, как обнаружил, что Двэйн уже стоит подле него. Сфинкс нанес удар копьем, но Двэйн совершил невероятное, подпрыгнув над ним и спланировав свой жест, подобно бабочке.

Это изящное и красивое движение таило в себе смертельную опасность. Уклонившись и от второго удара серебряным копьем, Двэйн приземлился ногами на плечи Сфинкса и нанес магический удар. Сфинкс только и успел почувствовать, как луч яркого ослепительного света проходит сквозь его тело. Защита Сфинкса не выдерживала натиска этого ослепительного луча, Сфинкс терял контроль над схваткой.

\*Хлоп!\*

Грудная клетка Сфинкса взорвалась. Но, как ни странно, брызгов крови не было! Внутренности Сфинкса были абсолютно сухими, ни капли крови не было! Посланник неба явно не ожидал, что Двэйн будет настолько силен. Эх, зря он недооценил Двэйна. Из тела Сфинкса стал выбиваться яркий свет, напоминающий свет того ореола, который окружал его. Этот свет был столь ярок, что не позволял смотреть на него, ведь от этого света можно было легко ослепнуть.

Серебряное копье также стало ярко светиться. Отпрянув назад, Двэйн зажмурился и услышал громкий взрыв. Внезапно, приоткрыв глаза, он увидел, что серебряное копье поднялось над землей и теперь летит в его сторону. Магический щит вмиг окутал тело Двэйна, на его поверхности стали проступать рунические письмена. Минуло несколько мгновений, и копье с грохотом ударилось о поверхность щита Двэйна. Надо признать, сила этого копья действительно была поражающей. Раздался звук разрывающейся материи. Когда дым взрыва осел, Двэйн по-прежнему стоял за щитом, живой и невредимый. Казалось бы, такой магический удар не вынес бы ни один щит, но все же, щит Двэйна выдержал этот удар, ведь был подкреплен золотой чешуей дракона, и выдержал этот удар неимоверной силы.

Двэйн, оторвавшись от земли, отлетел на несколько ли назад, через некоторое время сфера из золотой чешуи дракона стала постепенно замедляться, опустившись на землю. Посмотрев под ноги, Двэйн заметил небольшие трещины на поверхности щита. Невольно грусть захлестнула Двэйна.

Вот засранец!

А он и вправду силен!

Сумел поломать мой прекрасный щит!

Сфинкс, регенировав и собравшись с силами, разгневался не на шутку. Поначалу он пренебрег этим ублюдком Герцогом Тюльпаном, но сейчас он поплатился за свою недальновидность. С неприятным хрустом разорванные мышцы и сломанные кости стали постепенно собираться воедино, закрывая оставленную рану. Двэйн тяжело вздохнул, глядя на это неэстетичное зрелище.

— Мерзавец, неужели ты только и умеешь, что бить неожиданно? — сказал Сфинкс, поднимая копье.

— Ну, и что ты сейчас сделаешь?

Разъяренный посланец неба, сжимая серебряное копье в руках, спешно шагал по направлению к Двэйну. Взмахнув крыльями, Сфинкс во мгновение ока преодолел несколько десятков метров. Серебряное копье было нацелено прямиком на Двэйна. Сфинкс на мгновение задумался: этот Герцог Тюльпан, по-видимому, сильный маг, возможно, даже мудрец, но все же, при прямом столкновении с небесным посланником у него нет шансов!

Копье размерено направилось по направлению к пробитому щиту Двэйна, следующий удар должен был быть последним. Все пространство для Двэйне сжалось до размеров крохотной точки, которую заполняло летящее в него серебряное копье. В глазах у Сфинкса были гнев и жажда мести.

Раздался громкий звенящий звук, и копье наткнулось на щит Двэйна. Неужели золотой щит вновь уберег Двэйна от гибели? Раздался грохот, наконечник копья отскочил в сторону. Сфинкс в бешенстве нанес еще несколько яростных ударов по щиту. Шквал ударов обрушился на Двэйна, но и Сфинкса стала охватывать паника. Он чувствовал, что более не в силах пробить щит Двэйна, а еще он чувствовал, что копье в его руках теряет свою силу и скоро вовсе сломается.

Вскоре его охватил страх, что он теряет энергию и скоро не сможет отразить ответный удар Двэйна.

Двэйн стоял внутри щита, ни один мускул не двигался на его лице, он был почти мертвенно спокоен. Каждый из ударов, что наносил Сфинкс, был способен расколоть на две части огромную скалу, но на этот раз ни один из них так и не пронзил тело Двэйна. Что останавливало копье? Почему оно останавливалось в сантиметре от врага? Воздух становился чрезвычайно влажным, будто шел сильнейший ливень. Вскоре сверху посыпались крупные хлопья какой-то белой материи, будто в середине лета шел снег (Как! Как такое возможно?!)

Сфинкс почувствовал ужасный исход драки. Он отступил на несколько шагов, не выпуская копья из рук. Позади начинали формироваться энергетические заряды.

Сфинкс взмыл в воздух, подхваченный сильным порывом ветра. И в этот самый миг…. Сфинкс яростно кричал, намереваясь метнуть копье Двэйну в голову. Но внезапно его лицо побледнело. Крылья за его спиной бешено бились, борясь с порывами ветра. Но, стараясь изо всех сил, Сфинкс не справлялся с этим страшным натиском. Но копье все же было брошено и достигло Двэйна. Раздался звук, будто огромная морская волна ударилась о каменистый берег. Волна шума и воздуха столкнулись, оглушив Двэйна и Сфинкса. У наблюдавших за всей этой картиной Хуссейна и Луизы чуть сердца не остановились и не потекла кровь из ушей от оглушительного взрыва, сотрясшего воздух. Лузиа с силой зажала уши, но и это не помогло ей спастись от боли, сковавшей ее барабанные перепонки. Она не слышала даже звук собственного крика, ведь взрыв был слишком громок. Земля вокруг Сфинкса и Двэйна была покрыта глубокими трещинами. Звук свистящего ветра все не затихал, временами усиливаясь и перерастая в демонический вой.

Но в следующий момент Луиза увидела, что пронзившее Двэйна копье развалилось на две части, покинув его тело. Сфинкс изумленно взглянул на тело Двэйна, казалось, он должен был попросту развоплотиться, ведь его тело было сплошь покрыто тяжелыми ранами, попросту живого места не было. Но из разваливающегося на кусочки тела внезапно стал восстанавливаться обновленный, новый Двэйн, и это не на шутку изумляло.

В глаза Сфинксу ударил яркий свет. Его тело отсвечивало разными яркими цветами. Оригинальный же Двэйн по-прежнему каким-то образом стоял на месте, не разваливаясь на кусочки, но теперь его тело покрывалось ослепительно ярким доспехом. Неизвестно, откуда материализовался металл для этих доспехов, но металл тоже постоянно менял цвета и окраски. Этот доспех напоминал шедевр оружейного ремесла, истинное произведение искусства. Каждое сочленение пластин выглядело просто прекрасно, будто было изготовлено самым искусным мастером из некогда живущих.

Сквозь страх стали пробиваться странные мысли:

«Прекрасные! Какие же прекрасные доспехи! Просто шедевр!»

За спиной Двэйна показались два огромных орлиных крыла. Они отдавали холодным блеском, будто тоже были сделаны из железа. Серебряное копье сфинкса вмиг разлетелось на миллион осколков, исчезнув на этот раз окончательно. На доспехах не было и ничтожной царапины. Грудь Сфинкса стало сводить от боли, он согнулся в судорогах и схватился за грудную клетку руками. Его мышцы с противным треском стали отваливаться от костей, обнажая черные кости. Мясо отваливалось очень быстро, заставляя Сфинкса громко кричать. Тело Сфинкса медленно превращалось в пыль.

Посланец Неба кричал от нестерпимой боли. Его тело бессильно летело на землю. Двэйн холодно усмехнулся. Ведь под этими прекрасными разноцветными доспехами, переливающими разными оттенками скрывалось искалеченное и слабое человеческое тело.

От Сфинкса к тому времени остались почти что лишь одни только кости. Свет, исходивший от него, постепенно угасал, он уже не мог вновь восстановить себя, урон был слишком сильный. Свет становился все тускнее и вскоре пропал совсем. Сфинкс пытался двигаться, но эти движения напоминали конвульсии. Он повернулся к Двэйну и через силу выдавил:

— Как? Как такое возможно? Как ты погасил мой божественный свет?

Двэйн улыбнулся и зашагал по направлению к Сфинксу. Он поднял руку, из которой стал появляться ореол света.

— Ну, и что же здесь невозможного? — Двэйн рассмеялся. — Я даже не атаковал тебя, ты сам наскочил на мою магическую защиту. Потом я скопил твою же энергию и отдал тебе! Но у меня не было даже достаточного количества маны, чтобы штурмовать тебя!

Сфинкс постепенно умирал.

— Но как… — проревел он. — Как ты заблокировал мою силу? На это способны лишь немногие!

Двэйн усмехнулся, глядя на Сфинкса. Он молча подошел к нему вплотную и, взяв за крылья, оторвал их. Кровь брызнула в разные стороны, но попавшие на доспех Двэйна капли мгновенно испарялись с него. Двэйн равнодушно взглянул на умирающего небесного посланца и промолвил:

— Эх, совсем не человек, даже кровь вызывает омерзение!

— Скажи мне! Ты же смертный человек! Или ты вовсе не мудрец? — Сфинкс в агонии поднял голову.

Двэйн вновь засмеялся, его взгляд был устремлен куда-то вдаль… на северо-запад. Он вспомнил слова одного человека, услышанные когда-то давно, и невольно сказал:

— Мудрец… я давно уже не мудрец… — раздался взрыв, и тело Сфинкса разорвало на множество мелких кусочков.

Светящийся ореол, поднявшись над землей, устремился в небо. Двэйн задумчиво посмотрел ему вслед и сказал:

— Вот это и есть истинный облик небесного посланца…

— Хочешь уйти?

Говоря, Двэйн вскинул лук и, натягивая тетиву, прицелился в сторону ореола.

— А ты счастливчик, ведь ты первый из небесных посланников, кто застал меня в этих пятицветных доспехах… И заставил меня проявить эту эльфийскую смекалку…

Когда Двэйн говорил, его рука постепенно натягивала тетиву лука. Он проговорил лишь два слова, прежде чем пустить стрелу вслед за Сфинксом.

— Падай, звезда!

Светящаяся стрела ринулась ввысь, озаряя пространство вокруг. Эта светящаяся стрела, напоминавшая падающую звезду, этот свет завораживал и заставлял забыть обо всем, что еще есть в этом мире. Вскоре вновь раздался взрыв. Пятицветные латы… стрелы Цзидулуохоу… звездный свет… неужели это воля богини… неужели этот посланец неба был носителем воли Богини…. неужели… грядет начало новой эры?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 469. Сочувствующие богам**

Рассвет уже подступал, но тьма никак не хотела отпускать из своих объятий эту бренную землю. Очертания величественных стен императорского дворца угадывались достаточно отчетливо, но весь город по-прежнему крепко спал. Лишь облаченные в броню солдаты периодически проходили по пустым городским улочкам.

Периодически на улочках слышался звук шорканья кожаных сапог. В окнах огромного дворца виднелся свет лампад и светильников. Иногда из некоторых окон вырывался свет заклинаний и магических экспериментов, которые проводили обитатели дворца. На одной из самых высоких башен свет не исчезал всю ночь. Храм предков находился в третьем по величине помещении императорского дворца. Зал храма предков уже давно стоило привести в порядок, ведь со дней последнего ремонта прошло весьма немало времени.

Но все же, этой ночью очертания башни в темноте лишь придавали ей величественности. Магия наложила на эту башню неизгладимый отпечаток, придав ей загадочный внешний вид и заставляя всякого прохожего подолгу засматриваться на неё. Внутри храма дух традиций всегда висел в воздухе. Именно в этом круглом зале представитель сонма богов изрек правило-постулат для всего человечества: «Справедливость!»

И, несмотря на то, что понятие этой «справедливости» за последние несколько тысяч лет оспаривалось и критиковалось не раз, все эти домыслы жили сравнительно недолго, потому что… хоть в храме предков и не было трона, как в арагоновском дворце, не было волшебных огней, что зажигались бы в определенное время каждый год, но под лестницей в храме предков был сокрыт символ, из поколения в поколение объяснявший понятие справедливости.

Это был столб для сожжений! Он напоминал огромный камень, ведь в древности суды над неугодными вершились не так часто, и на столб как таковой он не слишком походил. Столб не привлекал к себе слишком много внимания, но, стоя возле этого столба, можно было явственно почувствовать ту боль, что чувствовали те несчастные, которые были привязаны к нему и сожжены. В верхней части столба до сих пор сохранились следы огня и копоть. Он будто бы рассказывал безмолвную историю о всех тех, кто был истрачен возле него.

Этот символ справедливости был символом угрозы, символом величия и безмолвной силы. Храм предков пустовал, несколько паладинов несли караул неподалеку, но в окрестностях храма стояла гробовая тишина. Паладины были облачены в тяжелые доспехи, они стояли подобно скульптурам, не двигаясь с места. Лишь их глаза периодически двигались.

Но был возле столба для сожжений еще один человек, облаченный в темные одежды. Под его черной мантией не было видно совсем ничего, кроме хищного взгляда. Человек стоял и безмолвно смотрел на столб, задумываясь, вероятно, лишь о том, сколько людей побывали на нем за его историю. Человек грустно и протяжно вздохнул.

Кому же сейчас служит эта справедливость? В столь смутные времена? Человек говорил низким, протяжным и полным горечи голосом:

— Все, кто был поистине справедлив, как раз таки и был сожжен на этом столбе! Всякий, кто не боялся сказать правду – каждого постигла ужасная участь!

Человек будто говорил сам собой, его голос звучал очень отстраненно. Лишь только он договорил, как за его спиной раздался другой голос:

— Ты всю ночь простоял здесь?

Голос был низкий и спокойный. Примерно в десяти шагах от человека в черном балахоне стоял старик преклонных лет. Он появился так же неожиданно, как и заговорил. Его лицо было покрыто морщинами. Его лицо было серым и напоминало облик умирающего человека. Но его глаза были живыми, они были выразительны и спокойны.

— Да, господин, я всю ночь провел здесь.

Старик усмехнулся, его голос слегка ожил:

— Хм, я так и знал, что ты придешь сюда, ничуть не сомневался!

Седой старик медленно подошел к столбу на несколько шагов ближе.

— Я думаю, ты понимаешь это куда больше меня!

Человек в черном балахоне спешно обернулся и горестно взглянул на старика. Глаза двух людей встретились в темноте. Человек в черном отступил на шаг назад, сделав реверанс:

— Да, господин первосвященник, я понимаю.

Седовласый старик действительно являлся первосвященником храма предков. Первосвященник Павел шестнадцатый ныне оказался намного слабее своего благородного предшественника. Даже его манера речи не обладала той красотой, что была у предыдущего первосвященника.

— Сфинкс умер, я полагаю, теперь тебе есть, что сказать мне!

— Что мне стоит сказать? — воскликнул человек в черном балахоне.

Он приподнял голову, и лунный свет мельком озарил его подбородок, на котором был выведен таинственный знак. Его голос стал мягким и спокойным:

— Не стоит бояться, не стоит обманываться, не стоит придумывать того, чего нет. Посему, господин первосвященник, мне нечего вам сказать! Ведь перед лицом предков все как на ладони!

Павел Шестнадцатый оказался не совсем тем, за кого себя выдавал. Он поколебался с минуту, внезапно сказав:

— Что ж… хоть все посланцы неба, быть может, и имеют некие высокие цели, которые должны быть воплощены в этом мире, но я думаю, что ты понимаешь, что я – верховный глава огромной религиозной конфессии, я единственный представитель богини на этой земле. Если в храме предков кто-то заговорит вразлад со мной, то это будет нарушением божественной воли, вне зависимости от того, кто виновник этого нарушения. Даже вы посланцы неба!

Человек в черном балахоне, чье имя было Эпудис – растянулся в неискренней улыбке. Выгнув поясницу, он отошел от собеседника.

— Что ж, будь по-вашему, ваше превосходительство!

— Отлично, — кивнул головой Павел Шестнадцатый с удовлетворенным видом.

— Сфинкс погиб, но это вовсе не новость для нас! Как вы только что сказали, все уже давно предопределено за нас. Все в руках божеств, и на все их воля. Но это была смерть божества, я бы не хотел, чтобы ты впредь допускал что-либо, что заставит меня разочароваться! Я хотел бы, чтобы ты знал, что наш злейший враг сейчас на севере! А не на западе! Раньше я бы не согласился с этим, но ты так упрямился, и я все же одобрил твою идею! Правда, как видишь, ты ошибался!

Эпудис вновь улыбнулся, но даже улыбка не убрала грусти с его глаз.

— Ваше превосходительство, я надеюсь, вы помните, что я и Сфинкс некогда вместе сошли с небес с особой миссией. И миссия была – закончить дело феи-небожительницы в этом поганом мире! — договорив, он широко развел руками. — Все посланники неба могут помочь вам, чем возможно, помочь одолеть чужаков с севера, но вам не стоит забывать о втором указе богини…

В его руках внезапно возник яркий огненный шар. Огненный шар взмыл ввысь, озаряя ночную темноту. Во мгновение ока столб для сожжений охватил огонь. Столб принял зловещий и неприятный оттенок, нагревшись от пламени. Огонь осветил высокую фигуру Эпудиса.

— … второй указ богини… те, кто не должен жить в этом мире, должны вскорости его покинуть! Я надеюсь, что лично увижу, как эти люди будут гореть на костре, привязанные к этому столбу!

Первосвященник долго молчал, глядя на Эпудиса.

Он долго смотрел на этого небесного посланника, в конце концов, покорно кивнув головой:

— Почтенные небесные посланцы.

Эпудис усмехнулся:

— Вот именно! Почтенные небесные посланцы!

Когда первые лучи солнца взошли на северо-западе, весь Осгилиат вмиг ожил и пробудился от долгого ночного сна. Солдаты на стенах трубили подъем. Стража стала заполнять городские улицы. Новобранцы вышли на утреннюю зарядку. Солдаты, толкаясь, медленно выходили из казармы в сторону столовой, ожидая завтрака. Дежурные внимательно осматривали каждого из воинов.

По улице шел старик в грязном зеленом балахоне. Но он не мог позволить себе сменить эту старую одежду. Особенно на белую! Когда-то усадьба градоуправителя всецело принадлежала Гендальфу, без его согласия ранее никто не мог пройти в приусадебный парк. Но одно нехорошее событие, случившееся с Гендальфом, положило конец этому прекрасному времени. Теперь же усадьба и близлежащие постройки были сплошь огорожены стальными оградами.

Когда Гендальф проходил возле усадьбы, изнутри донесся странный звук. Позже в дверях показался взъерошенный лохматый человек. Он выставил руки, будто хотел ударить Гендальфа. Волшебный хрусталик вмиг издал какое-то шипение. И сноп блестящих облаков накрыл усадьбу со всех сторон.

Волшебный удар сбил лохматого с ног, после чего тот беспомощно завопил. Гендальф безразлично пошел дальше, бросив:

— Хорошо, хорошо, Сибастер сейчас трапезничает, судя по всему, надеюсь, в следующий раз вы выучитесь хотя бы какому-нибудь этикету! Ты все-таки человек, а не животное!

Валяющийся на земле парень мало-помалу замолчал, глубоко вздохнув, и настороженно уставился на идущего в усадьбу Гендальфа.

Он лежал ничком, не вставая, лишь отполз в сторонку, как побитая собака.

Сидевший за обеденным столом Сибастер несколько колебался. Всякий раз, когда он пытался протянуть руку и взять что-нибудь с обеденного стола, Гендальф протягивал руку, касался руки Сибастера и обжигал его маленьким огоньком на кончике указательного пальца. От боли Сибастер звонко вскрикивал. Но организм Сибастера обладал довольно интересной особенностью: его раны имели возможность затягиваться сразу после ранения.

— Забыл, чему я учил тебя, бестолочь? Как нужно себя вести, когда чужие люди дают тебе что-то? — гневно воскликнул Гендальф.

Сибастер что-то промычал и отполз в сторону. Его глаза смотрели в никуда. Что-то пробормотав, Сибастер выговорил какое-то сложное несуществующее в природе слово. Его манера речи напоминала манеру младенца, учащегося говорить, но эта была речь!

— … спас… спасибо, — протянул Сибастер.

Гендальф пододвинул тарелку с едой поближе к Сибастеру. Раздался звук хлопков чьих-то ладоней. Гендальф обернулся и увидел того парня, стоящего в дверях, хлопающего в ладоши изо всех сил.

— Здорово, что за то время, пока меня не было, вы научили этого сына генерала говорить!

— Я не няня для детей, — бросил в ответ Гендальф.

Его лицо вдруг приняло огорченный оттенок.

— Ты! Ты как ушел, так пропал на целый месяц! Бестолковый болван! Где ты был так долго?

Двэйн усмехнулся, его лицо растянулось в задорной улыбке:

— Что ж… я еще и не вернулся… кстати, я привез тебе такой дорогой артефакт, о котором ты даже не догадываешься… да и не один, к тому же!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 470. И что в итоге ты сделал?**

С надеждой в сердце Гендальф последовал за Двэйном в ближнюю комнату, которая оказалась его собственной спальней.

Затем старик вытаращив глаза и онемев уставился на зрелище, представшее перед ним: весь с ног до головы в кровавой жиже парень лежал на изначально чистых белых простынях, которые уже пропитались кровью и грязью.

Хотя обычно Гендальф редко использует эту кровать, так как большую часть своего времени проводит за выполнением магических экспериментов, устав он приходит немного вздремнуть. Сон по мнению мага – это роскошь.

Тем не менее прошлой ночью трудно было насладиться собственной большой кроватью. Утром, только он открыл глаза, случилось то, что позволило старику почувствовать себя неприятно.

— Так вот о чем ты говорил «вернуть мне сокровище»? – в тоне старика послышалась жесткость.

К счастью, до того как он успел рассердиться он успел разглядеть кем был тот, о ком говорил Двэйн. Измазанное кровью лицо Хуссейна было очень бледным.

Гендальф в зеленой мантии фыркнул нахмурившись:

— Хуссейн? Эх, как он пострадал?

Он подошел к краю кровати с мрачным лицом и изучающе посмотрел на святого рыцаря. Хуссейн еще не вернулся в сознание, глаза его были плотно закрыты. В бессознательном состоянии он крепко сжимал свои губы, не издавая не единого звука.

— Этот парень тверже камня, — прошептал Гендальф и бросил взгляд на Двэйна. – Я изумлен, Двэйн. Неужели Хуссейн задолжал тебе в прошлом? Почему твой слуга? Каждый ваш выход наносит ему тяжелую травму. О, боже! Я не помню ни одного раза, когда бы он уходил с тобой и остался неповрежденным!

Двэйн выглядел подавленным.

По правде говоря, Хуссейн невероятно силен! В этом мире он пока не встретил ни одного чудовища сильнее. На этой земле нет никого, кто мог бы навредить ему. Но каждый раз кажется, будто Хуссейн встретился с более опасным противником, чем он сам.

Например, в этот раз. Очевидно, сопровождая принцессу, он сражался с планом ранить себя, чтобы усилить уверенность противника, там самым обмануть его внимание. Эта задача не требует особой техники и безопасна. И вот результат…

— Кажется, у него проблемы с характером, — Двэйн пошутил, вздохнув.

Впрочем, потом он серьезно спросил:

— Ты знаешь способ исцелить его?

Лицо Гендальфа было очень серьезным. После того как он осмотрел раны Хуссейна, сразу же ответил:

— У него сильные повреждения, но его собственный дух силен. Раны сами должны срастись, но ты посмотри…

Старик указал на голень Хуссейна:

— В этом месте вся плоть и кровь изувечены, но посмотри на раны мышц: ни малейших признаков исцеления. Как будто это кусок мертвого мяса! Его противник запечатал своей силой этот участок, и жизненные силы в нем значительно сократились.

— У меня нет иного выхода. Моя молодость не бьет ключом. Последние несколько капель позволяют мне жить, — Двэйн развел руками.

Гендальф бросил на Двэйна взгляд:

— Нет иного выхода… однако ситуация не так уж и плоха. эх… Он серьезно ранен, но его жизнь вне опасности. Я использую магические лекарства, чтобы медленно исцелить его, они должны помочь. Он восстановится. Но, в конце концов, его повредил Орден Святых Рыцарей. Поэтому восстановление может быть относительно медленным. Поэтому…

— Поэтому что? — ухмыльнулся Двэйн.

— Я хотел сказать… Восстановление займет по меньшей мере шесть месяцев. Даже не мечтай увидеть его похожим на дракона! Двэйн! В течение полугода у него не будет силы служить тебе.

— Полгода? — застонал Двэйн. – Это так долго? Но… А если есть другая священная сила, чтобы помочь ему выздороветь? Может это произойти быстрее?

— Ты думаешь, сила Святого Ордена всемогуща? — возмутился Гендальф. – Ты должен понять, Двэйн! Рыцари Святого Ордена имеет самовосстанавливающиеся свойства. Но скорость этих свойств ограничена. Самовосстановление – не то же самое что «перерождение». Ты понял? То есть, если часть тела порезана ножом, рана может зажить быстро. Если сломана кость, тоже быстро заживет. Но если рука отрезана человеком, то нет у нее возможности вырасти снова.

Договорив, он посмотрел на Хуссейна:

— Если обычный человек так поранил бы ногу, единственный выход был бы ее отрезать.

Двэйн тяжело вздохнул:

— Ладно, полгода так полгода. Хотя, если время немного затянется, мне, на самом деле, нечего для него сделать. Просто я знаю характер этого парня. Хотелось бы, чтобы он правда провел полгода в постели. Прямо говоря, его убийство принесло бы много неприятностей.

— Ну, есть еще способ. Но я уверен, ты будешь категорически против, — холодно сказал Гендальф. — Ты помнишь того нашего генерала? Нужно всего несколько капель его крови, и тогда повреждения Хуссейна могут быть излечены немедленно. Но последствия… боюсь, ты и представить не можешь. Может быть, наш рыцарь сможет преодолеть эту ужасную силу крови. Тогда он не только восстановится, но и сможет приумножить свои способности. Но может быть и так, что это убьет его.

Двэйн вспомнил, что кровь Себастьяна обладает причудливыми свойствами. В сердце его закрался холод, он поспешно покачал головой:

— Даже не думай об этом, старик! Он мне как брат, я не буду использовать его как подопытного кролика! Я предпочитаю медленное лечение.

У Гендальфа были некоторые намерения, но видя, как решительно противится Двэйн, он, беспомощно вздохнув, сказал:

— Очень жаль, в конце концов, он был Рыцарем Святого Ордена. Он очень сильный, он бы преодолел каплю крови. Такой человек не умер бы.

Приостановившись, Гендальф сказал холодно:

— Есть еще проблема… Я могу лечить его, но не жди, что я буду полгода заботиться о лежачем мужчине. Он может остаться здесь, но лучше всего тебе найти другого подчиненного, который будет заботиться о Хуссейне до его выздоровления.

В то время пока Двэйн молчал, в углу спальни появилась принцесса Луиза. Она храбро сказала:

— Я могу делать это.

Гендальф холодно посмотрел на принцессу. Как только принцесса вошла в комнату, он увидел, как молодая девушка сжалась в углу. Поскольку эту девушку привез Двэйн, Гендальф не задавал много вопросов.

По сравнению с безразличием Гендальфа, сердце принцессы Луизы было полно страха на тот момент. Этот страх заинтересовал Гендальфа. Он был не знаком с принцессой Луизой, но она его знала. И он производил на нее глубокое впечатление.

В первый день государственного переворота принцесса стояла наверху трибуны, среди членов королевской семьи. Тогда она увидела своими глазами старика в зеленой мантии на площади, помогающего повстанцу великого принца, он легко победил великого мага суда и волшебника, прибывшего из магического союза .

Позже Двэйн и этот старик в зеленой мантии подали друг другу руки, в тот раз опыт Двэйна прославил его. Однако, что удивило принцессу Луизу – это то, что сейчас Двэйн и этот старый маг в зеленой мантии будто бы были хорошо знакомы.

— О! А ты еще кто? — Гендальф подошел к Луизе.

Тело принцессы задрожало от страха. Она ясно помнила, как в тот день переворота маг в зеленой мантии стер великого волшебника в порошок.

— Ладно тебе, старик. Не пугай нашу гостью, — слегка улыбнувшись, сказал Двэйн. — Я вас познакомлю. Это Ее Королевское Высочество принцесса Луиза, дочь императора Августина Шестого и сестра нынешнего регента.

— Королевская семья, — Гэндальф нахмурился и с подозрением посмотрел на Двэйна.

Взгляд его означал:

«Для чего ты привел сюда королевскую особу? Разве ты не знаешь, что есть множество секретов, которых ей знать не положено?»

Двэйн беспомощно вздохнул. Что еще можно сделать? Многие секреты не могут быть открыты. Но разве сейчас принцесса не знает достаточно? Даже о Хуссейне и то она знает.

Двэйну понятно, что если тайна Хуссейна, собственного его помощника, раскроется, то это будет только частью проблемы. Самый разыскиваемый преступник на материке, Великий Жрец в Храме Света. Если люди узнают, что он на его стороне…

— Ваше Высочество, — улыбнулся Двэйн принцессе, – я принимаю ваше предложение… Через некоторое время вы должны будете заботиться о Хуссейне. Но я должен напомнить вам, что все ваши действия должны проходить только в этом доме. За всем, что вам потребуется снаружи, отправляйте других людей. Вам не нужно беспокоиться. Есть только одно, что вы должны помнить – в любое время, при любых обстоятельствах, без моего личного разрешения вы не можете выйти из этого места. Пожалуйста, поверьте мне, это ради вашей же безопасности.

Принцесса Луиза сразу же кивнула. Она все поняла, сама только что узнала самый важный секрет Двэйна, поэтому сама могла попасть в заключение. Она еще раз посмотрела на рыцаря. Внезапно она почувствовала… быть заключенной или нет, все это уже не важно.

Гендальф в своем зеленом одеянии взял несколько собственно изготовленных зелий. После этого он подошел к Хуссейну, находящемуся в глубоком сне, и вывел Двэйна из своей комнаты, оставив принцессу заботиться о раненном.

Они совсем не волновались о том, что принцесса убежит, так как двор этот был окружен магическим заграждением.

— А сейчас давай посмотрим на то, что ты только что сказал: ты вернул сокровище! — пожаловался Гендальф. – Если не сможешь сказать что-то, что удовлетворит меня…

Двэйн улыбнулся:

— Я помню то, что ты сказал: если мы хотим воспитать из тех маленьких драконов настоящих драконов-воинов, тогда нам нужны взрослые драконы, которые передадут им по наследству свой дух, верно?

— Верно, но где же есть в этом мире драконы?

— Тем не менее я нашел одного! — улыбнулся Двэйн.

Затем он вызвал своего волшебного питомца. Внезапно высоко в воздухе сверкнуло что-то золотое, с этим золотом в небе поднялся огромный взрослый дракон. Два огромных крыла дрожали в воздухе, каждая чешуйка переливалась золотым цветом на огромном теле. С глубоким низким ревом огромная пасть золотого цвета высокомерно качнулась. Тем не менее он был приручен и послушно качался в воздухе. Двэйн сделал почтительный жест головой вниз.

— Смотри, старик, это мой первый подарок – взрослый золотой дракон. Ну как? Это тебя удовлетворит?

Гендальф изменился в лице.

— Ты! Где ты раздобыл такого питомца? Золотой дракон? Это золотой дракон Святого Ордена?

Двэйн сказал, улыбнувшись:

— Кроме того, у него еще и благородное происхождение! Легендарные три королевских дракона! Это младший сын главы их рода.

У Гендальфа не было слов. Неожиданно его тело вспарило в воздухе. Он подлетел к молодому дракону, чтобы познакомиться с ним. Хотя перед странным существом дракон издал предупреждение и зашипел, но под контролем Двэйна золотой дракон постепенно приручился. И, наконец-то, Гэндальф наступил дракону на спину. Золотой дракон еще раз зашипел. Честно придерживаясь послушного положения.

— Как… Как ты это сделал? — безумные глаза мага заглянули в глаза Двэйна.

Он спрыгнул с дракона и резко схватил Двэйна за одежду:

— Скажи мне! Как ты это сделал?!

Двэйн, улыбнувшись, сказал:

— Я могу медленно сказать тебе. Только сейчас мне нужно, чтобы ты ответил на мой вопрос: после всего наш план святого дракона… можем ли мы успешно завершить его?

— Я не совсем понял… — Гендальф колебался и не хотел брать на себя обязательства, однако энтузиазм все больше и больше разгорался в его глазах. — Но мы могли бы попробовать. Вероятность велика. Боже мой! Возможно, мы сможем создать легендарного священного дракона!

Посмотрев на волнительные прыжки Гендальфа, Двэйн быстро притянул его, а затем достал хрустальный шар из рук. С довольной улыбкой он сказал: «

— Смотри, это мое второе сокровище. В некотором смысле. Его ценность важнее этого дракона.

— Хрустальный шар, — Гендальф сразу почувствовал, что в этом шаре находится душа этого существа, но он еще не полон.

И тут он подумал:

«Ты опять использовал черную магию, чтобы создать дух, используя душу умирающего животного? Даже если это высшая степень мертвой души животного, то в лучшем случае это был бы костяной дракон. Как можно это сравнить со взрослым огромным золотым драконом?!»

Двэйн покачал головой, он осторожно ударил по шару, из него вырвались звуки плача. Изначально шар был черным, однако теперь в нем появился сгусток сияющего серебристо-белого цвета. Гендальф был потрясен.

— Призрак! Это цвет Святого Ордена!

После он уставился на Двэйна, как на чудовище.

— Какую душу ты забрал, чтобы поместить в хрустальный шар? Неужели ты убил старшего святого рыцаря? Как священный свет может быть в шаре? Говорю тебе, это очень сложно – использовать душу рыцаря, чтобы усовершенствовать некромантический ритуал с животным. И это почти невозможно! Потому что священный свет и некромантия – взаимоисключающие атрибуты.

— Я не хотел превращать его из мертвого животного! — Двэйн покачал головой и подавленно сказал. — Тем более, твоя догадка не верна! Внутри заключен не убитый мною святой рыцарь, а гораздо более продвинутый человек!

Двэйн сделал паузу и улыбнулся. Улыбка его была немного жестокой:

— После того как я убил этого человека, я сначала испугался до смерти, но потом вспомнил кое-что и помчался скорее, чтобы использовать некромантию. Так я поглотил свет его души и заключил в этот черный шар. Я подумал, что эта вещь может мне пригодиться!

— Это…?

— Ангел!

Звук голоса Двэйна поверг Гендальфа в шок:

— Богиня сошла на землю с небес! Хотя шар не заполнен до конца, но… Это настоящий ангел!

На лице Гендальфа появилось непонимание. С выражением недоумения он отошел на два шага назад, продолжая смотреть на черный хрустальный шар в руках Двэйна.

— О, боже… Ангел? — голос старика стал немного хриплым.

— Да, ангел, — спокойно ответил Двэйн.

Вдруг Гендальф перевел дыхание и бросился к Двэйну, сомкнув руки вокруг его шеи. Затем он сильно встряхнул его:

— Ты! Ты этот человек! Немедленно расскажи мне все! В этот раз ты уехал больше, чем на месяц! Что случилось в итоге? Что произошло? Золотой дракон. Есть еще один… Ангел его матери? Так много странных вещей. Как ты поймал его? Скажи! Это заняло бы больше месяца! Что с тобой случилось, в конце концов? Что вы сделали в итоге?

Двэйн высвободил шею из рук старика, даже дышать ему стало труднее. Он раздраженно прошептал:

— О чем ты беспокоишься? Я еще не договорил! Э… кроме дракона и ангела, об одной важной вещи я так и не рассказал тебе.

— Говори же! О чем ты не рассказал?

— Я… я… — он улыбнулся. – Я дал вашему ребенку ученицу… вот так вот. Так называемый мастер – отец. С этого момента я не только твой ученик, но и частично твой зять.

Глаза Гендальфа широко раскрылись, рот открылся. Он не мог вымолвить ни одного слова. Несколько раз он указал на Двэйна, затем выпрямился и потерял сознание.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 471.1. Братья-драконы (часть 1)**

Так и жила принцесса Луиза в Гилиате.

Долгих пять дней она провела в этом изолированном от внешнего мира дворике.

Стоит сказать, что площадь двора, вплотную примыкающего к дому Гендальфа, была не так уж мала. Гилиат некогда был столицей провинции Деса, но с тех пор, как город превратился в производственную базу региона, прежняя резиденция администрации была полностью перестроена.

Например, раньше посреди двора находился большой пруд и хотя он был небольшой, но выкопать такой водоем на северо-западе, вечно страдающем от недостатка воды, уже считалось роскошью. К сожалению, последующие владельцы имения — сначала Гаргамель, потом Гендальф в Зеленом — были людьми не слишком просвещенными, а потому первое, что они сделали, когда прибыли сюда — это сравняли пруд с землей.

Теперь на этом месте раскинулся сад для выращивания магических растений, вокруг которого была поставлена широкая изгородь.

В первый же день пребывания принцессы здесь Двэйн предупредил ее, чтобы она ни в коем случае не подходила к саду, потому что место, где растут магически растения — не самое подходящее место для прогулок. Среди них были и опасные виды: например, некоторые растения могли выделять смертоносный яд, и стоит только случайно задеть его, как на коже тут же образовывалась большая дыра. А некоторые растения были попросту хищниками, прямо как животные — скажем, цветок-людоед и другие подобные виды.

Кроме этого, принцессе запрещалось приближаться к зданию напротив сада.

Луиза догадывалась, что в том доме скорее всего кто-то заперт. Почти каждый день она слышала, как оттуда доносятся душераздирающие животные крики, и голос, судя по всему, принадлежал мужчине. На окнах дома стояли прочные решетки, а в стены были вставлены стальные листья.

Двэйн и маг в зеленом плаще эти дни совсем не обращали на принцессу никакого внимания, словно нарочно оставили ее совершенно одну наедине с раненым Хуссейном. Луиза видела, как они вместе вошли в самое большое здание — должно быть, лаборатория мага.

Несколько раз принцесса просыпалась по ночам от громких взрывов, сотрясавших стены ее комнатки. Когда она в страхе выбегала на улицу, то видела, как из окон лаборатории вываливаются клубы густого дыма. Иногда она наблюдала такую картину: двое магов с пепельными волосами и измазанными лицами друг за другом выбегали во двор, со злости пихаясь и выкрикивая бранные слова в адрес напарника.

— Это все из-за того, что ты добавил ингредиенты в неправильных пропорциях!

— Что за вздор ты несешь! Это ты, дурак такой, развел огонь недостаточной температуры!

— Это все ты, твоя ошибка! Твоя! Твоя!

— Это ты! Все ты! Тупица!

— Ах так! Хорошо! Ну давай померимся силами! Кто проиграет — драит всю лабораторию до блеска!

И подобная сцена повторялась семь-восемь раз на дню. Со временем принцесса привыкла к этому зрелищу, и уже мало что во дворике могло удивить ее.

Иногда посреди ночи, просыпаясь от очередного взрыва в лаборатории, она лишь переворачивалась на другой бок и снова преспокойно засыпала.

Луиза ночевала в одной комнате с Хуссейном. Конечно, не на одной кровати.

Тяжелораненый, рыцарь большую часть времени был в отключке. Он спал в большой комнате, в то время как принцесса, принявшая на себя заботу о нем, ночевала в маленькой, дверьми выходившей прямо на улице.

Можно сказать, принцесса, выросшая во дворце и привыкшая к большому количеству слуг, обслуживающих ее, изначально не имела опыта в ухаживании за людьми. Иногда, готовя лекарство для Хуссейна, она при виде воспалившейся раны тут же падала в обморок.

К счастью, в этом мире есть такое слово как «привычка».

Делая одно и то же изо дня в день, конечно, очень скоро привыкаешь к нему.

Хуссейн редко приходил в сознание, но вовсе не от того, что его ранение было настолько серьезным, а потому, что каждый день к нему приходил Гендальф и потихоньку подлечивал его, а использовал он специальное лекарство. чтобы поддерживать его в бессознательном состоянии. Объяснял он это так — святые силы не только разрушили его тело, но и нанесли серьезный ущерб его душевным силам. Ради его скорейшего выздоровления Гендальф поддерживал это его состояние, так как считал, что сон для рыцаря сейчас полезнее всего.

К тому же, то лекарство, которое маг ему давал, было более действенно, когда человек крепко спал.

Луизе этот способ казался крайне любопытным, и все же она не слишком то в него верила.

Но через пять дней принцесса увидела, что нога Хуссейна, проколотая до кости, уже почти зажила, а потерянные куски плоти постепенно нарастали вновь. И хотя смотреть на это все было по-прежнему не слишком приятно, но все же не так страшно, как несколько дней назад.

Наконец, вечером пятого дня Хуссейн очнулся окончательно.

Лежа на кровати, рыцарь открыл глаза и первой, кого он увидел, была принцесса Луиза.

Она была одета в очень необычное платье. Это была белая мантия, похожая на ту, что носят маги — Гендальф одолжил ее принцессе, потому что кроме нее в доме не нашлось ничего более подходящего для девушки. На самом деле, эта мантия раньше принадлежала Джоанне.

Она была очень широкой и не очень хорошо смотрелось на принцессе, но она отлично понимала, что сейчас находится в положении заложника, а потому была не в праве предъявлять какие-либо требования.

Когда Хуссейн очнулся, принцесса схватила лежащее рядом белоснежное полотенце и, намочив его, аккуратно протерла рану на груди рыцаря.

Уложив его на кровать, с него первым делом сняли всю верхнюю одежду, и первое время принцесса, глядя на его обнаженную плоть, очень смущалась, краснея и ощущая, как ее сердце начинает биться все сильней. Однако, за несколько дней непрерывного ухаживания она несколько попривыкла и теперь более-менее спокойно глядела на рыцаря.

Ее движения были медленными плавными. Луиза знала, что лежащий без сознания Хуссейн вряд ли хоть что-то чувствует, но невольно она все же старалась, чтобы ее движения были как можно мягче, как можно нежнее, чтобы ненароком не причинить ему боль.

Протерев рану и накладывая на нее повязку, она внезапно почувствовала на себе пристальный взгляд рыцаря.

Хуссейн только очнулся, и яркий свет резко ударил ему в глаза. Он ничего не говорил, а просто лежал и смотрел на то, как девушка старательно промывает ему рану. Она делала это так старательно, так спокойно, точно не замечала, что он уже проснулся.

В этот момент у Хуссейна сложилось ложное впечатление, что перед ним никакая не принцесса, а обычная девушка, только очень красивая.

Под пристальным взглядом рыцаря принцесса внезапно вскрикнула и, вскочив с кровати, растерянно посмотрела на Хуссейна. Прошло полдня прежде чем она наконец выдавила из себя:

— Ты… ты очнулся?

Она тут же пожалела о сказанном. Эта неприкрытая слабость и явный страх заставил ее почувствовать глубокий стыд.

Внешне Хуссейн казался спокойным, но глаза его блестели так, что совершенно испугали принцессу. Он еще долго так невозмутимо смотрел на нее, и наконец губы его расплылись в слабой улыбке.

— Спасибо тебе, — медленно проговорил он.

Луиза опешила. Усмехнувшись, рыцарь добавил:

— Похоже, я должен сказать это многократно.

-Нет, нет, — беспорядочно замахала руками принцесса. – Это я должна благодарить тебя. Я знаю, если бы ты не защитил меня тогда, то я бы уже давно была мертва.

Выражение лица Хуссейна вмиг стало серьезным.

— Не нужно благодарить меня. Защищать тебя – моя должностная обязанность.

По лицу Луизы пробежала тень разочарования, и она, не сдержавшись, тихо проговорила:

— Только лишь… должностная обязанность? Господин Хуссейн, неужели, если бы вы не были обременены служебным долгом, Вы бы не стали защищать меня?

Сказав это, принцесса тут же пожалела – так говорить было очень невежливо.

Однако, она по-прежнему невзначай бросала на него любопытные взгляды, ожидая его ответа.

Но… его выражение лица вновь разочаровало ее.

Глаза рыцаря как-то странно блеснули, но он ничего не сказал. Опираясь на руки, он с трудом сел, а затем тяжело вздохнул. Взор его был обращен к окну:

— Мы сейчас в Гилиате? Иногда я просыпался на короткое время и смутно видел этот двор. А где Двэйн?

Он смотрел в окно пустым холодным взором.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 471.2. Братья-драконы (часть 2)**

— Ха-ха-ха! – смеялся Гендальф, глядя в небо.

Если смотреть снаружи, комната, где располагалась лаборатория, была не больше двухсот метров , но на самом деле внутреннее ее пространство было в десять раз больше – это было магическое пространство, поддерживаемое с помощью пространственной магии.

Посреди комнаты стояло два огромных каменных стола: на левом лежал пятиметровый молодой дракон, хотя по драконьим меркам, имея такой рост, ему должно было быть около пятидесяти лет.

Но под действием родниковой воды, изменяющей временные рамки, дракон вырос до таких размеров всего лишь за два месяца.

Его чешуя отливала бледно-золотистым светом, но солнечные лучи, падая на нее, постепенно изменяли ее цвет – сначала зеленый, потом черный, красный…и снова золотой!

Молодой дракон бессильно распростерся на каменном столе, как будто в данный момент им управляла какая-то магическая сила, сковывающая его движения. Изо пасти его то и дело вырывался жалобный стон, напоминавший печальное завывание потерявшегося детеныша.

А на правом столе лежало огромное драконье яйцо.

От него также исходило разноцветное сияние. Одновременно, из него доносились звуки трескавшейся скорлупы, точно в этот момент детеныш дракона изо всех сил боролся, пытаясь вырваться из яйца.

На лице Гендальфа сияла довольная улыбка. С помощью разноцветных магических кристаллов он создал над большим столом, сделанным из чистого мифрила, мощный магический шар, в центре которого находился маленький круглый кристаллик красного цвета – но это был создан не из обычного материала, а отлит из капель крови Сибастера.

И в этом кровавом кристалле были заключены частички энергии с разным составом.

Гендальф контролировал вращение магического круга, в котором вырабатывались два луча, непрерывно светящие в двух направлениях – один в сторону яйца, другой – в сторону дракона.

Одновременно над крышей лаборатории парил огромный золотистый дракон. Он точно погрузился в сон, медленно кружась в небе. Казалось, он уже давно мертв, и лишь только струйки пара, вырывавшиеся из его носа, говорили о том, что он просто крепко спит.

Свободной рукой маг держал над головой белую костяную волшебную палочку с хрустальным шаром-кристаллом на конце, откуда выходил белый пар, соединявшийся с магическим шаром и головой золотистого дракона.

Одновременно, магический шар на палочке непрерывно выделяла черные лучи, которые поглощались сферой, раскинутой над столом.

Постепенно смех Гендальфа становился все более громким. Маг был все более и более доволен своими успехами. Его смех точно разбудил лежащего на столе дракона – глаза его блеснули странным светом, а затем послышался звонкий треск, и опутавшие его тело цепи внезапно все разом полопались.

Почуяв свободу, дракон запрокинул голову и издал громкий свист, а затем, подобно половозрелому лигру, гордо встал и выпрямился во весь рост. Заметив Гендальфа, он злобно зарычал и дыхнул на него своим разноцветным пламенем.

Маг не на шутку перепугался. На таком близком расстоянии он никак не мог успеть развернуть оборонную магию, тем более что вся его магическая энергия в тот момент была сосредоточена на поддержании вращения сферы. Разноцветное дыхание внезапно возникло перед самым его носом.

В этот самый миг перед магом возник огромный золотой щит. Разноцветное дыхание дракона, ударившись об него, тут же рассеялось в разные стороны.

Раздался оглушительный грохот. Почти все оборудование, находившееся в лаборатории, сильно пострадало, множество стеклянных сосудов, стоявших на полках в шкафах по разные стороны стола, тут же разорвались и превратились в одно сплошное облако пыли.

Когда Гендальф услышал взрыв, все нутро его болезненно сжалось. В конце концов, здесь, в лаборатории, было немало ценных вещей, которые ему удалось создать с невероятным трудом. Здесь же он хранил наиболее ценные материалы и ингредиенты.

Старик был так взбешен, что, ругаясь и проклиная все на свете, вскричал:

— Ах ты скотина! Не различаешь, где добро, а где зло!

Двэйн, находясь поблизости, успех выхватить два огромных золотых щита и заслонить ими себя и старика.

Молодой дракон лишь успел заметить, как рядом с ним мелькнуло два щита, напоминавшие панцири черепахи, как его беднягу уже снова повалили на каменный стол.

Молодой дракон пронзительно завыл. Двэйн одной ногой наступил ему на голову и что есть сил заорал:

— Давай скорее , старик! Я не смогу долго сдерживать его… Что? Что то не так?!

Он еще не успел договорить, как почувствовал, что сила, с которой сопротивляется дракон, фактически ничтожна, хотя он едва не опрокинул мага со стола.

И все же… по ощущениям, его сила была лишь немного мощнее, чем сила обычного дикого зверя, лошадей, быков и подобных тягловых животных. Но это ведь не обычный зверь! Это дракон!

Обычно такая крупная особь, даже в молодом возрасте, все же способна одним ударом крыла разбить каменную стену.

Но Двэйну почти с легкостью удается удержать его на одном месте, даже почти не применяя Доу Ци, опираясь только на свое годами натренированную физическую силу.

В этот самый миг Гендальф внезапно закричал.

Раздался хлопок, и волшебная палочка в его руках с треском рассыпалась на множество мелких осколков. Черный кристаллический шар на ее конце тоже разбилась, а затем Гендальф схватился за живот и сплюнул кровью.

Магическая сфера вокруг правого стола тоже с грохотом взорвалась. И даже митриловый стол, обитый серебром, раскололся на четыре части.

Гендальф попятился и, оступившись, упал навзничь. Ему с огромным трудом удалось подняться – похоже, шлепнулся он довольно серьезно – он ворчал что- то себе под нос, но лицо его было необычайно бледно, со лба стекал пот, и вообще весь вид его говорил о том, что в нем почти не осталось магической энергии.

Двэйн начал было переживать, но старик неожиданно громко рассмеялся.

— Получилось! Получилось! А-ха-ха-ха! Я действительно очень талантлив! Я сделал это! Я создал самого сильного дракона в мире! Я воспроизвел легендарное мифическое чудовище! Гигантский священный дракон!

Посмеявшись, Гендальф внезапно остановился. Глаза его закатились, и он упал в обморок.

Двэйн не на шутку перепугался. Подбежав к старику, он приобнял его и внимательно осмотрел. Наконец, маг облегченно вздохнул: с Гендальфом все в порядке, просто он потерял слишком много энергии, и всплеск радости повлек за собой обморок.

В этот самый миг лежащее на правом столе драконье яйцо с громким треском раскололось, и из-под скорлупы на свет выкарабкался дракон, черный как смола. Маленькие коготки легонько разорвали яичную скорлупу, и дракон, задрожав всем телом, расправил свои драконьи крылья…

Увидев их, Двэйн остолбенел. Потому что одно крыло дракона было черным, а второе – белым!

В это время молодой дракон, который спалил Гендальфу лабораторию, не будучи прикованным к столу, тут же неохотно спрыгнул на пол. Он как будто бы несколько опасался Двэйна, поэтому напрямую атаковывать его не стал, а понесся на только что родившегося сородича.

Дракон открыл пасть.

Раздался взрыв. Все вокруг заполонило разноцветное драконье дыхание. Двэйн сразу же отчетливо ощутил, что в нем смешались совершенно разные энергии – вода, огонь, земля, тьма и другие элементы.

Это открытие взволновало его.

Неужели и вправду получилось? Совершенно разные силы соединились в одну!

Но дальнейшее поведение этого только что родившегося дракона всерьез напугали его!

Маленький дракон с черно-белыми крыльями, казалось, сильно разозлился. Тело его изогнулось, и он выпустил в сторону противника пятицветный залп.

Двэйн ужаснулся. Ему вовсе не хотелось, чтобы маленький дракон, которого он с таким трудом выходил, погиб через несколько секунд после своего рождения.

Двэйн тут же вскинул руки поспешил создать магический барьер..

Но в следующий миг глаза его удивленно округлились!

Один рывок – маленький дракон с легкостью пролетел насквозь магический оборонный щит Двэйна… Да, все верно. Именно «насквозь».

Как будто его вообще не существовало. Он не сделал ни одного движения, чтобы убрать или разбить его. Он просто пролетел его насквозь, как будто даже не заметил его. Как будто этот щит никак не мог хоть ненадолго остановить его.

А затем он выпустил в сторону противника пятицветное пламя.

Затем…

Не последовало никаких криков боли. Ни пламени. Ничего.

Дракон с черно-белыми крыльями легко влетел в дыхание своего соплеменника, но оно не причинило ему никакого вреда! Даже ни на мгновение не остановило его! Как будто он пролетел не сквозь мощное пламя, вобравшее в себе энергию различных свойств, а сквозь обычный воздух.

Затем, это маленькое чудовище врезалось в своего старшего брата… Раздался хлопок.

Каменный стол с грохотом раскололся, а пятиметровый дракон, столкнувшись со своим маленьким сородичем, тут же отлетел далеко в сторону и упал на землю. В полу возникла огромная двухметровая трещина.

А ведь маленький зверь, выпустив свои крохотные коготки, всего лишь ударил своего старшего брата головой!

Услышав грохот, Двэйн сильно испугался. Бедолага молодой дракон даже не успел вскрикнуть, как со всей силы ударился головой о пол.

Больше всего Двэйна поразило то, что это маленькое, только что родившееся существо, размерами не больше собаки или кошки, оказывается, обладает огромной силой!

Молодому дракону стоило огромных усилий поднять голову, и, разинув пасть, он издал череду каких-то странных звуков.

— Чары на драконьем языке! – тут же сообразил Двэйн и содрогнулся.

Действительно! Похоже, заговор души и сознания золотого дракона, передающиеся по наследству, сработал! Молодому дракону передались все знания и навыки драконьего племени.

По всей лаборатории разнеслось драконья песнь. Очень скоро все тело молодого дракона засветилось разноцветным светом. Из пасти его один за другим вырывались магические вихри…

— Красный, голубой, белый… — с волнением считал Двэйн.

Сначала атакует огненный элемент! Затем водный! А вот раздирающий небеса ураган! А еще… черт, еще есть чары окаменения!

Двэйн сильно занервничал, увидев, что удары один за другим сыплются на маленького дракона, но в этой дьявольской пляске разноцветных огней дракон лишь слегка взмахивал крыльями, как будто это…

это на него никак не действовало!

Вокруг сверкали магические лучи, а он по-прежнему не двигался с места, точно парил в обычном воздушном пространстве. Как будто все эти удары не могли причинить ему никакого вреда.

Затем он поднял когтистую лапу и тихонько ударил ею противника по голове.

Пасть большого дракона тут же захлопнулась, и он больше не произнес ни звука. Он снова ударился о каменный пол…

— Иммунитет от магии! Иммунитет от магии! – в волнении воскликнул Двэн. – А еще мощная атакующая энергия! О небо! Что за чудовище я создал? У него есть иммунитет от трансформированной магии! А еще есть способность атаковать трансформированными силами!

Второй дракон тоже был не хуже. Судя по его действиям, похоже, что он обладал энергиями разных магических свойств! А еще получил в наследство способность говорить на драконьем языке.

Вот только… физически он существенно уступал первому.

Вот черт!

Двэйн с трудом подавил в себе волнение.

Один мощный дракон-боец! Который одновременно обладает иммунитетом от всевозможных видов магии!

Однако… похоже, что сам способности к магической атаке не имеет.

А у второго дракона есть всевозможные энергии с разными свойствами, но атакующая составляющая сильно хромает, значительно уступая обычным драконам.

Один – идеальный боевой дракон! И один – идеальный магический дракон!

Лаборатория была основательно разрушена – повсюду горел огонь. Но Двэйн не обращал на это никакого внимания. Раз все ценные магические ингредиенты уничтожены, то так тому и быть, и ничего уже не поделаешь!

Все это можно было купить вновь за сравнительно небольшие деньги.

Двэйн сейчас нуждался во всем, но только не в деньгах.

Подтянув к себе Гендальфа, Двэйн развернул магию и призвал огромного земляного великана.

Он был полностью сделан из утесного камня, ростом более шести метров в высоту. Это было самое мощное, физически сильное существо, которое можно было призвать с помощью магии.

Он был так же крепок как скала и мог за раз поднять сотни тысяч килограмм.

Но больше всего Двэйна испугало то, что стоило этому великану вылезти из земли, как маленький дракон тут же издал протяжный свист и, расправив крылья, бросился на него.

Затем, с помощью зубов и когтей ему удалось в считанные минуты разобрать этого великана на камни.

Борясь за свою жизнь, великан изо всех сил ударил дракона, но тот лишь отлетел в сторону, но никакого вреда этот удар ему не причинил. Развернувшись в пространстве, дракон снова устремился на врага.

И быстро разорвал его на куски.

— Какая мощь! Какая физическая сила! – оценивающе кивнул Двэйн.

Глядя на дракона с черно-белыми крыльями, он только вздохнул:

— Неужели это и есть тот самый легендарный гигантский священный дракон?

Сзади до мага донесся стон Гендальфа. Старик уже очнулся и с удивлением смотрел на свое «творение», а затем горько усмехнулся:

— Похоже, я достиг успеха только на половину… Эти двое… один силен в магии, другой – физически… если их объединить в одно, то тогда и получится настоящий гигантский священный дракон.

— Объединить в одно?

Глаза Двэйна внезапно вспыхнули, и он дотронулся до подбородка, словно обдумывая что-то.

— Давай посмотрим на это дело трезво, мой мальчик, — усмехнулся Гендальф. – У нас есть только один золотистый дракон. Если мы заберем у него все сознание и энергию и отдадим их этим двоим, то в итоге их боевые навыки сравняются……

— Ну… а наш золотистый дракон? – сказал Двэйн, указывая в сторону крыши, где крепко спало сияющее на солнце животное.

— Хм…

Лицо старика помрачнело, как будто ему не слишком хотелось говорить об этом.

— Говори прямо, учитель, — усмехнулся Двэйн. – Неужели он вот так просто умрет?

— Если говорить, например… если например нормальный человек потеряет все свои знания и умения, то он станет кретином… умственно отсталым кретином.

Гендальф беспомощно улыбнулся и, указывая на золотистого дракона, тихо проговорил:

— Думается, он уже стал таким.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 472. В чем-то выиграл, в чем-то проиграл**

— Дракон-кретин? Ты говоришь, что он уже стал таким? — выражение лица Двэйна тут же помрачнело. — О небеса! Мой рыцарь-дракон умер во сне!

Двэйн снова посмотрел на парящего над крышей дракона, по-прежнему крепко спящего, и взгляд его погрустнел.

— Знаешь ли ты, Гендальф, что вообще-то я хотел этого парня задействовать в одном очень важном деле!

— Но зато теперь у нас есть целых два дракона! Использовали одного — получили два. Мне кажется такой обмен стоит затраченных сил.

Гендальф в Зеленом был железобетонно уверен в своей правоте.

— И все же… отряд десептиконов нуждается в сильном руководителе, — Двэйн сейчас был похож на маленького ребенка, у которого отняли конфету. — Я очень надеялся на эту большую ящерицу. Если бы я мог оседлать его и вести сражение с воздуха… О небеса, это ведь рыцарь-дракон! Да и к тому же золотистый дракон!

Глядя на Двэйна, Гендальф начал подозревать, что тот специально придирается, поэтому невозмутимо ответил:

— Золотистый дракон-воин… Думается, председатель профсоюза магов, старик Ягэдуг, узнает об этом твоем желании, непременно так рассердится, что начнет выдирать волосы из своей бороды. А еще научное общество магов. Наш молодой и талантливый маг — вдруг хочет стать рыцарем! Да ведь ты же предаешь все магическое сообщество, нарушаешь кодекс магов, мой дорогой ученик!

Очень жаль, что в это самое время, пока эти двое дураков — старый да малый — вели этот легкомысленный и бесполезный диалог, братья-драконы старательно и безжалостно крушили их лабораторию.

Магический дракон был сильно затравлен своим младшим братом, но наконец отыскал, на чем можно было отыграться. Маленький дракон избил его едва ли не до полуобморочного состояния, и, оказавшись в экстремальных условиях, дракон внезапно дохнул и тут же растворился в пространстве.

— Телепортация! — одновременно вскричали Гендальф и Двэйн, пораженные увиденным.

В следующий миг магический дракон подлетел к спящему сородичу, а затем носом уткнулся ему в бок и обиженно зарычал, словно будучи битым более сильным ребенком побежал жаловаться маме.

Это было первое, что пришло Двэйну на ум.

Как это не было печально, но золотистый дракон никак не отреагировал на жалобы магического дракона. В это время к нему снова подлетел боевой дракон. Он как будто знал, что против такого мощного соперника его магия бессильна, и ему лишь оставалось с помощью телепортации скрываться от него. Похоже, что и боевой дракон не знал, как справиться со своим соперником — хотя он был силен, но на своих двух крыльях вряд ли мог догнать телепортирующегося сородича.

Лаборатория Гендальфа превратилась в нечто, похожее на поле битвы, оставленное после ожесточенного сражения: несколько десятков шкафов представляли собой груды поломанных досок, бутылечки с лекарствами осколками лежали на полу в разноцветных лужах. Некоторые лекарства смешались друг с другом и теперь святились странным светом, некоторые при взаимодействии с другими тут же взрывались. Повсюду распространился отвратительный запах.

Двое драконов весело провели время, но теперь Гендальф очнулся и ужаснулся — ведь это была его единственная магическая лаборатория!

— Скорее останови их! — с болью в голосе прокричал он Двэйну.

Маг едва слышно усмехнулся.

Очень скоро драконы несколько успокоились и притихли. Двэйн еще раньше позаботился об этом, с помощью магии заключив с ними контракт душ и став их хозяином.

Поэтому сейчас Двэйн веселился от души, ведь теперь у него есть целых два мощных магических животных!

Однако, когда взгляд его снова упала на спящего над крышей золотистого дракона, он почувствовал, что по-прежнему недоволен.

— Гендальф! Ты прежде не говорил, что после передачи своих знаний он станет кретином! Неужели душа и память драконов, передавшись потомкам, больше не существует в первоначальном их теле?

— Конечно нет, — покачал головой маг. — Если бы было так, то весь драконий род уже бы давно выродился. Не забывай, у него есть трое сыновей!

Двэйн удивленно вытаращился на него.

— И еще не забывай, — тут же добавил старик, — что я человек! Я не дракон, а потому лишь с опорой на древние летописи смог придумать этот способ. Я ведь не говорил, что у меня нет стопроцентной уверенности в его безопасности, и также не утверждал, что не будет негативных последствий. Правильнее будет привести сравнение: предположим, что передача душевной памяти — это своего рода «копирование», тогда этот мой искусственный способ заключается в том, чтобы отделить все боевые навыки и умственные способности от тела первоначального хозяина.

Копирование…отделить?

Двэйн закатил глаза. Глядя на Гендальфа, он начал усиленно соображать. Да ведь это же золотистый дракон! Разве можно вот так просто «потратить» его?… Тогда… еще можно срезать у него всю его золотистую чешую и сделать немало качественных доспехов и мечей.

Но…это уж слишком жестоко по отношению к священному животному?

— На самом деле этот дракон… Если даже ты не слишком надеешься на него, то все же нельзя видеть в нем только недостатки, — успокаивая своего незадачливого ученика, тихо произнес Гендальф.

В данный момент он думал только о том, как бы восстановить свою лабораторию, а для этого, несомненно, ему нужна была помощь Двэйна.

В глазах мага загорелся живой интерес.

— Продолжай.

— Если ты хочешь стать драконьим рыцарем, то гарантирую, он будет превосходным ездовым драконом — немного обучить его и все. Справедливости ради следует сказать, что он всего лишь из высокоинтеллектуального дракона превратился в глупое животное — всего-навсего простое дикое животное. Поэтому он по-прежнему может использовать магию, пускать в ход свои когти и острые клыки… Все это без проблем. Вот только не надейся, что он как прежде будет мощным орудием со святыми силами. Святых сил у него уже нет, потому что его сознание теперь пусто.

— То есть, как те магические животные из Ледяного леса? Неразумные существа?

— Все верно. Именно так. Но только намного мощнее их.

— Хорошо, — кивнул Двэйн. — Тогда нам нужен хороший дрессировщик. Тот, кто сможет тренировать дракона. Думается, только Вы, учитель, сможете взять на себя такую ответственность.

Гендальф хотел было отказаться, но Двэйн, угадав его мысли, добавил:

— А я взамен найду способ, как восстановить Вашу лабораторию. Однако, Вы должны понимать, что многие особо ценные магические ингредиенты стоят очень и очень дорого, да и к тому же их не так то просто найти. Конечно, их можно достать, но насколько мне известно, большинство из них есть только в императорском профсоюзе магов. Разумеется, Вы, учитель, очень сильный маг и можете в одиночку разгромить этот союз, одолеть высших магов на материке… Думается, Вы не боитесь никаких трудностей.

А что еще можно было сделать в такой ситуации? Гендальф тяжело вздохнул. Сейчас он уже не был магом святого уровня.

Больше всего Двэйна беспокоило то, что результаты проверки, устроенной им двум новым магическим драконам, подтвердили его догадки: большой дракон был очень силен в магии, по своей мощи в этой области ничуть не уступая пятидесятилетним особям (при том, что его способности развивались с невероятной скоростью), но вот его физические данные были так плохи, что с этой точки зрения его вряд ли можно было отнести к виду «дракон».

По результатам проверки, его физическая сила примерно равнялась силе одного быка. То есть, если полностью заблокировать его магию и поставить сражаться с диким быком, то случилось бы нечто совершенно невероятное: бык с легкость уложил дракона на лопатки!

К счастью, Гендальф во время ободрил Двэйна, сказав, что когда этому дракону исполнится сто лет, то его магические силы достигнут наивысшего пика могущества, который когда-либо видел свет.

— Тебе нужно лишь еще разок подкормить его водой из Источника Утекающего Времени, и все. Думается, он самостоятельно достигнет святого уровня, да еще и в очень короткие сроки. И у тебя будет один магический дракон святого уровня.

Однако, глядя на дракона с черно-белыми крыльями, у Двэйна заболела голова — он предчувствовал, что это маленькое чудовище ему еще доставит немало хлопот.

В этом крошечном теле, по виду не больше собаки, скрывалась поистине огромная разрушительная сила! Похоже, на свете не было вещи, способной сдержать его неумную энергию. Стоило ему взмахнуть своей маленькой когтистой лапой — и прочная железная клетка превращалась в груду металлолома.

Кроме этого… Двэйна очень удивило то, что когда он скормил ему несколько капель из Источника Утекающего Времени, тело дракона ни на миллиметр не увеличилось. Он по-прежнему ростом был не больше собаки.

Двэйн был поражен до глубины души — это был первый раз, когда этот способ не сработал!

— Наверное, это из-за того, что в воде из источника заключены некоторые магические силы, которые увеличивают скорость роста животного. Вот только что это именно за силы, до сих пор неизвестно. Этот парень совершенно не реагирует ни на какую магию, поэтому даже вода из источника на не действует.

Двэйн кивнул, соглашаясь с догадкой учителя.

В конце концов, даже будучи таким маленьким, этот дракон обладал достаточной мощью. Глядя на те разрушения, которые он учинил, Двэйн подумал, что дракон уже по меньшей мере может быть приравнен к одному очень мощному бойцу. Восприняв боевые навыки золотистого дракона, он уже может использовать высококлассную технику борьбы.

Сейчас необходимо было только время. Оставалось только ждать, пока дракон немного подрастет.

— И у тебя будет один боевой дракон святого уровня, — закончил свою мысль Гендальф и мрачно улыбнулся. — Однако проблема в том, что мы не можем использовать источник, чтобы заставить его подрасти. Поэтому, по драконьим меркам, он достигнет святого уровня только к ста годам.

— Сто лет… — задумчиво произнес Двэйн, но очень скоро к нему вернулась прежняя уверенность. — Я убежден, что не нужно ждать так долго! В конце концов, они ведь не простые драконы! Каждый из них — наполовину тот самый гигантский священный дракон!

Когда Гендальф и Двэйн вышли из лаборатории, принцесса Луиса ждала их снаружи.

Она не спала всю ночь. Вчера вечером из лаборатории вновь раздался громкий взрыв, который очень сильно напугал ее.

Увидев, что оттуда стремглав вылетело два странных существа — один большой и один маленький, Луиса облегченно вздохнула и произнесла:

— Он… очнулся.

Двэйн тут же помчался в комнату Хуссейна.

Раны рыцаря затягивались очень быстро, и это не могло не радовать. После того как Гендальф подмешал ему высокоуровневое заживляющее лекарство, Хуссейн уже мог вставать с кровати. Однако, старик по-прежнему периодически предупреждал его: не стоит использовать святые силы в ближайшие месяцы.

Двэйн вежливо попросил принцессу подождать снаружи, а сам заперся с Хуссейном в комнате.

Когда они остались одни, Хуссейн первым начал разговор, чем очень удивил Двэйна.

— Что ты собираешься сделать с ней? — пронзительный взгляд рыцаря устремился на мага.

Двэйн сразу понял, кого он имеет ввиду. Глядя на выражение лица рыцаря, который теперь резко отличалось от того холодного и надменного Хуссейна, которого он знал, Двэйн невольно усмехнулся.

— Похоже, ты беспокоишься за нее, не так ли?

— Она принцесса, — спокойно ответил рыцарь, но маг отчетливо уловил его скрытые чувства.

В умении скрывать свои истинные мысли Хуссейн отличался очевидной слабостью перед хитрым и расчетливым Двэйном.

— Все верно, она принцесса, — он как будто нарочно стремился побольнее задеть Хуссейна, а потому его тон был подчеркнуто равнодушным. — Но из-за нее я потерял более четырехсот воинов!

Хуссейн долго молчал, а потом, наконец, произнес:

— Это все дело рук храмовников.

Двэйн кивнул и помог рыцарю встать:

— Пойдем со мной. Тебе надо встретиться кое с кем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 473. Тупик**

В западной части Гилиата был построен один район, отделенный от основной части города.

Когда Двэйн привел сюда Хуссейна, то рыцарь увидел здесь высокую стену и стоявших на страже солдат — выражение каждого из них было чрезвычайно строгим. Они все были одеты в тяжелые доспехи.

Когда стражники распахнули перед ними ворота, первым, кого Хуссейн увидел, был никто иной как Луосай.

Тот самый Луосай, который столь вероломно напал на него!!!

Но теперь на Луосае не было рыцарских доспех. Одет он был во все белое и привязан к одной из колонн — весь в крови, со следами плети на теле.

Позади него к еще одной колонне был привязано другой рыцарь.

Войдя во двор, Двэйн внезапно сделался серьезен, а взгляд — жестоким.

— Тебе удалось поймать их всех? — удивленно спросил Хуссейн.

— Конечно, — кивнул маг. — В тот же день, когда я тебя спас, я поймал их всех. Всего шестьсот двадцать человек… В погоне мои люди убили сто сорок из них, оставшимся я приказал отрубить одну ногу.

Для Хуссейна эти его слова не стали неожиданностью, ведь он понимал, что раз Двэйн оказался в состоянии в одиночку победить Сфинкса и спасти его, то исход был очевиден: силы его значительно выросли.

— Я хочу, чтобы ты понял, что чересчур распространяться об этом деле не стоит. Поэтому я схватил всех этих недоумков и тайно запер здесь, — говоря это, Двэйн пристально глядел на Луосая, привязанного к дальней колонне. — Он, должно быть, командир, верно? Ты знаешь его?

— Знаю, — кивнул Хуссейн.

— А они мастера дерзить. Пока ты был в отключке, мой слуга бил их несколько дней подряд. Тридцать уже забил до смерти, но никто из них и рта не раскрыл.

При этом Двэйн нахмурился.

— Все они — святые рыцари, — объяснил Хуссейн. — И рьяные приверженцы религии. Они не боятся испытаний такого рода.

— Да, и даже объявили голодовку, — усмехнулся Двэйн. — Но я не дам им так просто умереть. Я уже распорядился каждый день насильно давать им еду и воды. Мне только одно непонятно — почему они сразу же покончили жизнь самоубийством? Отказ от пищи — способ весьма малодейственный, надо сказать.

Хуссейн пристально посмотрел на мага.

— Потому что они рыцари ордена. Согласно их вере, они не имеют право убивать себя — это считается наивысшим предательством по отношению к религии. Кончают жизнь самоубийством только слабаки. Душа, умершая таким образом, не сможет вернуться к Богине. Однако, отказ от пищи за самоубийство не считается.

— Мне наплевать на это. Мне нужно прояснить некоторые вопросы! Во-первых, откуда они узнали, что Лонгбаттом сопровождает кортеж принцессы? У них непременно есть источник информации! И где-то в черте нашей столицы! Во-вторых… почему храмовникам вдруг понадобилось атаковать мою армию? У меня такое чувство, что в сложившихся обстоятельствах у них не должно быть никакого резона на нас нападать.

Хуссейн нахмурился.

В этот самый миг Луосай, наконец, заметил его. Лицо его все было в кровоподтеках. Он с трудом приоткрыл глаза и, глядя на Хуссейна, охрипшим голосом проговорил:

— Хуссейн, убей меня! Ты ведь знаешь, что я не стану отвечать ни на какие вопросы.

Двэйн прищурился, и глаза его наполнились гневом. Он медленно подошел к Луосаю и, запрокинув голову, посмотрел на него.

— Я ведь тебе говорил, что кроме ответов на мои вопросы, из твоего рта больше не должно звучать никаких других звуков.

Луосай хрипло рассмеялся.

— Герцог Тюльпан, мы — рыцари святой веры! Никто из нас не предаст свои убеждения.

Двэйн кивнул.

— Я восхищаюсь твоей стойкостью, но думается, в этой ситуации злить меня очень неразумно.

Затем он обернулся и, обращаясь к своим солдатам, ледяным тоном произнес:

— Отрубите им одну руку. Каждому.

Не медля ни минуты, солдаты тут же выхватили свои мечи.

Все они были теми самыми солдатами, которым Лонгботтом приказал отступать. В битве с рыцарями погибло и было ранено немало их братьев и товарищей по оружию.

Двэйн снова поднял голову и посмотрел на Луосая.

— Тебе очень повезло, что ты командир, поэтому я не стану травмировать тебя. Но впредь хорошенько подумай, прежде чем что-то сказать. В противном случае пострадают твои подчиненные.

Сзади раздались душераздирающие крики. Привязанному к столбу раненому рыцарю в тот же миг отрубили правую руку. Кровь брызнула во все стороны. Рыцарь закричал и упал в обморок.

Один из солдат, стоящих рядом с Герцогом Тюльпаном, подошел к нему и поднес руку к его носу.

— Господин, он умер.

Двэйн коротко кивнул.

— Ты знаешь, что с ним делать.

В глазах солдата вспыхнула ненависть. Он поднял меч и одним взмахом отрубил рыцарю голову, а затем отвязал тело от столба.

Через некоторое время из тюремной камеры доставили нового пленного и подвесили к столбу.

— Ты!

В глазах Луосая вспыхнул огонь ярости.

— Хочешь обругать меня последними словами? — усмехнулся Двэйн. — Ты убил четыреста моих самых преданных воинов! Я заставлю тебя заплатить за это! Ты можешь думать, что это жестоко… Но поверь, я могу поступить в десять раз жестче!

Затем Двэйн ледяным тоном сказал солдату:

— Не спускать глаз с этого парня! Если он, кроме дачи показаний, вздумает произнести хоть слово, даже если громко вздохнет, отрубить всем его подчиненным один палец! Если он еще вздумает пороть всякую чушь, то еще один! И до тех пор, пока не отрубите им все пальцы на руках и ногах.

Говоря это, маг поднял руку и, указывая на висящего на столбе Луосая, равнодушно проговорил:

— Хорошенько подумай прежде, чем открывать рот!

Рыцарь крепко закусил губу, откуда тут же потекла кровь. Он глядел на Двэйна взглядом, полным лютой ненависти.

— Хм… думается, ты сейчас очень хочешь меня убить, не так ли? – невозмутимо продолжал маг. – Вот тупицы! Раз у вас хватило смелости нападать на мое войско, ты вы должны были приготовиться к самым серьезным последствиям.

Говоря это, Двэйн больше не смотрел на Луосая. Они с Хуссейном медленно двинулись вглубь двора.

В этом изолированном от внешнего мира месте с обоих сторон тянулись ряды тюремных камер, где томилось несколько сотен заключенных.

Когда они проходили мимо них, выражение лица Хуссейна оставалось спокойным.

Дойдя до самых последних камер, расположенных у самой дальней стены, Двэйн, указывая на ту, что находилась левее, неожиданно сказал:

— Здесь сидит тот жирный ублюдок. Но сейчас он посажен под арест, потому что нарушил мой приказ.

Хуссейн подошел и заглянул в окно камеры. Он увидел Лонгботтома – все тело его было забинтовано. Генерал лежал на твердой деревянной кровати, отсутствующим взглядом уставившись в потолок.

— Вот это – моя переписка с религиозной общиной Богини Света.

Войдя в комнату, Двэйн достал из ящика письмо и швырнул его на стол. – В первый день, когда я сюда приехал, то сначала отправил людей в столицу с донесением. Я еще не сообщал принцу-регенту об этом деле, а это донесение было адресовано не ему, а религиозной общине.

— Почему? – непонимающе спросил рыцарь.

— Хуссейн, — вздохнул Двэйн, — все так потому, что я опоздал! Понимаешь? В тот день, когда я схватил Лусая, он с довольным выражением объявил, что перед тем как повстречаться с нами, уже отправил письмо в столицу. А знаешь, почему он так сделал?

Помолчав немного, Двэйн продолжил.

— Из-за тебя! Из-за того, что он наткнулся на тебя! Он знал, что ты еще жив и что ты наверняка у меня. Обнаружив столь важную деталь, он первым делом отправил людей в столицу! Как жаль, что я не успел схватить их всех, поэтому, я глубоко убежден, что сейчас храмовники знают твое местоположение. Они теперь знают, что ты служишь мне.

Двэйн нахмурился.

Согласно его предположениям, все произошло так именно потому, что община Света очень надеялась убить принцессу в дороге, то есть на территории его имения. Если бы принцесса Луиса умерла, а вместе с ней и будущая императрица, то, как бы принц-регент не доверял Двэйну, то он так или иначе должен был бы сурово наказать его.

Тогда, на отношения между принцем-регентом и Герцогом Тюльпаном легла бы темная тень.

Хотя Двэйн не понимал, почему общине понадобилось именно сейчас действовать столь решительными мерами. В конце концов, лишь немногие из прислужников старикана Папы были в курсе дела, и он отлично должен понимать, что в течение двух лет преступные народы непременно нападут на империю. Сейчас нужно было во что бы то ни стало сохранять мир и единение государства, а он, вопреки всему, внезапно наносит такой удар!

Двэйну повезло.

Изначально храмовники полагали, что военизированные отряды святых рыцарей тайно въедут в провинцию Деса и беспрепятственно атакуют кортеж принцессы, уничтожив всех ее защитников, ведь у них есть такие мощные бойцы, как Луосай и святой небесный ангел Сфинкс.

Хотя все знали, что у Двэйна есть такие сильные воины как Родригез, но согласно общим традициям, герцог не мог ради каких-то проводов картежа задействовать своего столь мощного бойца святого уровня.

Но получилось так, что совершенно неожиданно отряд храмовников столкнулся с рыцарем святого уровня Хуссейном, которому удалось сдержать натиск Сфинкса и его подчиненных, что и привело к столь печальным для них последствиям.

Стоит этому делу обнаружиться, как действия религиозной общины Богини Света могут навлечь на себя серьёзный гнев принца-регента.

Двэйн с нескрываемым злорадством представлял себе, как дворец и храм перессорятся друг с другом. Стоит только Двэйну честно и со всеми подробностями выложить все детали этого дела в письме, да и передать всех заключенных рыцарей столичным властям.

На лицо неопровержимые доказательства. Стоит только начать действовать, как горестные лица храмовников обеспечены.

Но дело было в том, что Двэйн сейчас не мог так поступить.

— И все из-за меня? – помрачнел Хуссейн.

— Да, частично из-за тебя, — честно признался маг. – Ты еще жив и продолжаешь мне служить, и у противника есть доказательства. Ты должен понимать, что если это всплывёт наружу, ты, Хуссейн, можешь создать нам кучу неприятностей. А ведь я покрываю государственного преступника.

Затем Двэйн указал на лежащее на столе письмо:

— Открой и посмотри. Это секретное послание, посланное мне храмовниками.

Двэйн с хмурым видом вскрыл письмо и удивленно воскликнул:

— Что это значит?

Лист был абсолютно чист. Ни единого слова.

— Смысл этого очень прост, — усмехнулся Двэйн. – Хранить молчание! Я не говорю, что они пытались убить принцессу, а они не говорят, что я прячу у себя преступника. Все хранят молчания и остаются довольны.

В этом чувствовалось что-то нелогичное. Если объявить о покушении на принцессу, дворец и храм поссорятся, а то что Двэйн прячет Хуссейна – на это должны быть весомые доказательства.

Двэйн изначально думал в этом направлении. Пребывая в гневном настроении, он чуть ли не принял окончательное решение рассорить принца с храмовниками.

Однако в это время к нему зашел Филипп и передал срочное донесение.

— Сначала, даже если, допустим, я все расскажу принцу-регенту, то, зная его характер, он в этой ситуации сможет ли напрямую обвинить во всем храм? Возможно, они немного поругаются для приличия, но открытую войну развернуть не решатся! У дворца уже давно есть на общину большой зуб, но все-таки храм – это реальная, стабильная сила на материке. Если попытаться искоренить религию, которая существовала на протяжении целого тысячелетия, тогда пошатнется основа империи. Теперь настало смутное время. Зная характер принца Чэня, мы можем быть уверены, что он непременно рассердиться, но затем займет выжидательную позицию. Потому сейчас ему храм не победить.

Поэтому дело о принцессе может повлечь крупную ссору, но не открытое противостояние!

Далее, о Хуссейне непременно станет известно, если храмовники захотят подорвать Ваш авторитет. Потому что это дело также не приведет к открытой войне, зато создаст Вам массу неприятностей. К тому же, даже если они ничего не сообщат, то непременно потребуют у Вас выдать им Хуссейна.

Поэтому, хотя покушение на принцессу – дело действительно серьёзное, и у нас есть серьезные доказательства причастности храма, но, к сожалению, эти доказательства не принесут нам никакой пользы. Даже если мы открыто объявим об этом, дворец сделает все, чтобы скрыть это происшествие.

Однако, если храм объявит о Хуссейне, то у нас будут большие проблемы, а у Хуссейна – еще больше!

— Поэтому, — вздохнул Двэйн, — мы в тупике. И неважно, сообщим ли мы об этом или нет, итог будет один и тот же: никто никого не победит.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 474. Ты – моя игрушка!**

— Неужели так все и оставить? – с злостью воскликнул Хуссейн. – Двэйн, я не боюсь умереть! В крайне случае, ты выдаешь меня им! Я сбегу от тебя за тридевять земель, и никто, даже храмовники, не найдет меня! Они не могут шантажировать меня этим! Не сомневайся!

Двэйн слегка усмехнулся, но внезапно с силой ударил ладонью по столу и грозно посмотрел на Хуссейна.

— Если ты будешь продолжать говорить всякую чушь, то я не посмотрю, что ты раненный, и прикажу тебя избить плетью!

Двэйн обошел стол и приблизился к рыцарю.

— Неужели ты не понимаешь, как нужен мне сейчас? В ближайшие два года случится война! Ныне храм хочет поквитаться со мной, а с севера моей земле угрожают преступные народы! Ты думаешь, я могу спать спокойно? И в это самое время ты хочешь покинуть меня!

Хуссейн молчал.

Прошло довольно долго прежде, чем он процедил сквозь зубы:

— То есть вот так все и оставим?

— Конечно нет! – Двэйн тяжелым взглядом окинул комнату. – Такой я человек, что могут стерпеть все, кроме позора!

Примерно две недели спустя, в столичный храм Света с северо-запада прибыла повозка с подарками.

Посланцы особо подчеркивали, что это особенные подарки, подготовленные архиепископом северо-западной общины, Герцогом Тюльпаном, специально для Его Святейшества Папы в знак ревностного почитания его и возглавляемой им религии.

В повозке не было ничего особенного – только несколько десятков больших ящиков.

А привезли подарки лишь несколько простых солдат, служащих клану Тюльпанов. Доставив подарки и письмо от герцога, они поспешили возвратиться к себе.

Когда служители храма сгружали эти ящики, то почувствовали распространявшийся из ящиков тошнотворный запах крови и гниющего тела.

Перед тем как вручить эти «подарки» Папе, согласно правилам, они должны были пройти специальную проверку, тем более, что они присланы от Герцога Тюльпана.

Тот служитель, что отвечал за проверку, открыв ящик, испуганно закричал и тут же упал в обморок.

В ящиках лежали человеческие головы!

Все стоящие рядом служители в ужасе уставились на них, не в состоянии произнести ни слова.

Окружившие их рыцари Святого ордена были потрясены до глубины души! Когда некоторые из них подошли ближе и увидели содержимое ящиков, то никто из них больше не мог оставаться спокойным.

Вскрыв все «подарки», обнаружилось, что все они были доверху наполнены человеческими головами! Всего около четырёхсот. Все пойманные герцогом солдаты Сфинкса и Луосая были обезглавлены, их головы положили в ящики и отправили на северо-восток на имя Папы.

В зале воцарился беспорядок. Узнав об этом, Папа Павел Шестнадцатый лично прибыл на место происшествия.

Выражение лица его было мрачным. Бросив на ящики мимолетный взгляд, он тут же спокойным и суровым тоном отдал приказ: Опечатать!

Всем служащим, своими глазами видевшим эти ящики, было под страхом наказания хранить молчание! Все находившиеся в зале рыцари опустились на одно колено и поклялись, что никому ничего не расскажут.

Папа вскрыл письмо, собственноручно написанное Двэйном. В нем говорилось лишь следующее:

«Некто дурной и невоспитанный под именем святого рыцаря вздумал творить зло на моей границе. Я покарал их, вырезав и обезглавив! Этот благородный поступок истинного приверженца Святой Веры я посвящаю Вам, чтобы выразить Вам свое почтение».

В эту секунду Папу трясло как на швейной машинке. На него невозможно было смотреть без сострадания.

Глубоко вздохнув, старик заплетающимся языком отдал приказ:

«Герцог Тюльпан покарал более сотни мерзавцев, вздумавших выдавать себя за рыцарей Святого ордена. Столь ревностная защита религии и столь великий подвиг заслуживает должной награды! Мой приказ следует передать всем архиепископам на местах, а Герцогу Тюльпану, как почетному главе северо-западной общины, я дарую… дарую право увеличить свою рыцарскую гвардию!»

Последние слова Его Святейшество произнес сквозь зубы, а затем, повернувшись, возвратился в храм. Многим служителям показалось, что шел он несколько нетвердо, шатаясь из стороны в сторону.

Войдя в храм, он увидел Эпудиса, спокойного стоящего возле камина. Он протянул руки к огню и поворачивал их то одной стороной, то другой. Ладони его излучали мягкий золотистый свет и, смешиваясь с пламенем, бросал на пол мерцающий отблеск.

— Эпудис! – спокойно начал Папа. — Лев с северо-запада очень рассердил меня! И в этом твоя вина!

Выражение лица ангела осталось таким же спокойным. Глаза его были наполнены грустью.

— Ваше Святейшество, все совершалось под пристальным наблюдением Богини.

Глядя на невозмутимое лицо ангела, Папа вдруг чрезвычайно рассердился!

На болезненно-бледном лице старика выступил румянец. Он широкими шагами направился к Эпудису и, взмахнув рукавом, вызвал сильный порыв ветра, который в тот же миг опрокинул жаровню.

Раздался грохот, и пламя устремилось во все стороны. Горячие углы раскатились по полу.

Ангел грустно посмотрел на Папу. Он ясно почувствовал его гнев.

— Дорогой Эпудис! Я надеюсь, что ты понимаешь, что на этот раз я потерял несколько сотен преданных мне и религии воинов! И один из них – талант, которого я растил на протяжении многих лет – это Луосай! Все эти солдаты уже состояли в боевом ангельском корпусе! А что касается Луосая, то начальник корпуса очень высоко оценивал его способности, и он в ближайшее время должен был стать главнокомандующим Ордена Святых рыцарей, отвечающим за подготовку новых кадров! Но они все погибли – их головы покоятся в ящиках на ступенях снаружи! Если тебе интересно, можешь сам пойти и посмотреть!

Папа едва сдерживал гнев. голос его звучал подчеркнуто строго и несколько отстранённо.

— Я нисколько не удивлен – это вполне в духе Герцога Тюльпана. Еще раньше мне довелось узнать, что он за человек. Я не боюсь вступить с ним в открытую вражду и не поскуплюсь ничем, чтобы уничтожить его, но жертва должна быть стоящей!

— Ваше Святейшество!

Эпудис поднял голову и в упор посмотрел на Папу. В глазах его читалась глубокая печаль.

— Я тоже в свою очередь должен напомнить Вам, что кроме нескольких сотен бойцов и этого Лусая которому Вы так симпатизируете, я в свою очередь потерял четырехкрылого ангела!

На самом деле, Луосай все еще был жив.

Двэйн, готовя «подарок» для Папы, сделал примерные подсчеты: да и никто и не хотел идти считать эти страшные окровавленные головы.

Поэтому, в то время как Папа скорбел о потерянных солдатах, небольшая группа святых рыцарей во главе с Луосаем была все еще заперта в тюрьме Гилиата.

Конечно, нельзя была сказать, что он был в полном порядке, но все же по крайней мере «целый».

Он находился в водной темнице — то, что осталось от некогда функционировавшего здания администрации.

Двэйн стоял у входа в темницу, прислушиваясь к доносившимся оттуда звукам. Снизу шел отвратительный зловонный запах.

Луосай, закованный в кандалы, стоял по пояс погруженный в холодную воду. Неизвестно, сколько лет эта вода не проходила сквозь очистительные сооружения, и теперь от нее исходил такой запах, что далеко не всякий мог его выдержать. На поверхности воды Двэйн увидел несколько дохлых мышей и насекомых…

Стоя на ступенях, ведущих в подвал, Двэйн равнодушно смотрел вниз, на прикованного Луосая.

— Думается мне, святой рыцарь, что Ваш Папа уже получил от меня подарки.

Луосай не поднял голову и ничего не сказал. Свесив голову, он продолжал хранить упорное молчание.

Он чувствовал, как его раны, войдя в соприкосновение с водой, начали сильно пульсировать. Боль, медленно расползающаяся по его телу, едва не убила его, однако, вскоре он так привык к ней, что, как парализованный, ничего больше не ощущал.

— Думается, сейчас все в храме считают, что ты уже давно умер, — в голосе Двэйна прозвучала насмешка. – Очень наивно, не правда ли? На самом деле, ты умер еще много лет назад, на глазах у сотни людей. Мне лишь любопытно, почему храмовники тогда позволили тебе и еще группе талантливых молодых людей так просто умереть? А в тайне они продолжали растить тебя… Неужели храм таким образом готовил себе мощное оружие? Луосай, ты можешь ответить мне на эти вопросы?

— Ха-ха-ха…

Рыцарь не поднимая головы издал негромкий смешок. Голос его в этот момент мог напугать кого угодно, доносясь из самых глубин подземелья.

Глаза рыцаря были скрыты копной взъерошенных волос. В них святилось безумие.

— Герцог Тюльпан… Двэйн… Оставь свои надежды… Не думай, что ты сможешь что-то у меня выпытать… Я верю в свою религию, и я никогда не… Кх-кх…

Сказав это, рыцарь сильно закашлялся. Легкие его были повреждены, а потому кашель сопровождался острой болью, и он больше не мог говорить.

Двэйн не озлился, а только кивнул.

-Я понимаю. Понимаю, что ты так просто не подчинишься мне… Ладно, поживем-увидим. Я ведь обещал, что не дам тебе так просто умереть. Луосай. Сейчас…

Губы Двэйна расплылись в злой усмешке.

— Сейчас ты моя игрушка!

Несколько солдат со свирепым лицом, одетые в кожаные сапоги до пояса, вышли из-за спины мага и широкими шагами направились в темницу.

Они приблизились к Луосаю и молча подняли его. Рыцарь не сопротивлялся – он изо всех сил старался сохранить на лице равнодушную усмешку. Это быстро утомило его, но он по-прежнему держался, выражая свое неподчинение.

Затем он почувствовал во рту какой-то холодный, горький и вяжущий привкус.

Это яд? Луосай усмехнулся. Он не сопротивлялся и послушно проглотил жидкость.

Солдаты отпустили его. Луосай снова наполовину погрузился в холодную воду.

— Я знаю, что на тебя, верного рыцаря, все это не возымеет никакого действия. Однако, я буду медленно мучить твою душу.

Двэйн и не надеялся, что с помощью душевной магии сможет заставить этого смелого и стойкого рыцаря открыть рот. Жаль, что это Луосай – рыцарь восьмого уровня. Он с детства воспитывался в глубоком почтении к религии, и, кажется, ничего не могло заставить его усомниться в ней. Возможно, эта магия, атакующая сознание человека, просто-напросто убьет его или вызовет нервный срыв. Но может быть, если он потеряет себя, то уступит, не справившись со своими мыслями.

Двэйн понимал, что не может убить Луосая… Хотя ему очень хотелось покончить с ним, но действия храма научили его осторожности. Похоже, влияние храма намного сильнее, чем он себе представлял, и кроме ордена Святых рыцарей, он имеет еще какие-то силы, о которых не знает никто, включая дворец!

«Проникая в секреты противника все глубже, наших возможностей к действию становится все больше!» — размышлял про себя Двэйн.

Двэйн повернулся и покинул темницу, услышав за собой глухой лязг запирающегося засова.

Луосай не знал, что то, что ему только что скормили, было вовсе не ядом, а очень дорогим лекарством, популярным среди аристократов – средством, способным пробудить чувства, которым часто баловались аристократы, собираясь вместе.

Ледяная ягода!

Стоила она чрезвычайно дорого, на рынках даже дороже мифрила!

Луосай тем более не знал, что Двэйн потратил на то, чтобы отжать сок из этой ягоды, несколько десятков тысяч золотых монет.

Рыцарь уже больше суток ничего не ел. В животе его было пусто, и потому он даже не почувствовал, как сок медленно стек в его желудок. А затем действие ягоды началось…

Ему стало очень тепло…

Находясь в ледяной воде, Луосай вдруг почувствовал тепло, разливающееся откуда-то изнутри. Ему стало так хорошо, словно он с головой окунулся в пенную ванну с теплой водой.

Затем, постепенно он почувствовал, как ощущение боли покидает его. Тело его расслабилось – точно он взлетел высоко в небо и парит, парит…

Нет! Больше похоже на то, как он скачет на своей любимой скаковой лошади по необъятному поле!

Он даже как будто услышал в ушах гулкий свист…

Затем Луосай почувствовал, что движения его становятся все медленней и медленней, как будто он полностью погрузился в воду. Вода заполнила все окружающее его пространство, включая его тело и сознание, замедляя его движения и реакцию.

Нельзя было не признать, что это ощущение было очень приятное… Очень приятное…

Постепенно твердое чувство настороженности, подобно заросшей стене, стало медленно осыпаться и разрушаться.

Он попытался глубоко вдохнуть, и тут же почувствовал, что его легкие и сердце больше не болят, а само понятие боль стало чем-то отдаленным, неясным… Губы его медленно расползлись в сладостной улыбке.

Ему приснился красивый сон… Очень красивый сон…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 475. Ты забыла о моем предупреждении**

На следующий день, после того как Лосай проснулся, он почувствовал, как его тело целиком пропиталось смрадным запахом водной темницы. Но та приятная сцена из сна хорошо запечатлелась в его памяти.

Во сне было так хорошо и весело…

Святой паладин очень быстро сделал сравнение.

В реальности же одни мучения, а в мире сновидений – одна только радость. Паладин внутри себя таил слабую надежду: пускай, даже если я погибну, это все равно, что погрузиться в долгую спячку и видеть счастливые сны…

Человеческая психика очень легко может стать хрупкой, если в сердце долгое время живет надежда. Только этого Лосай ни капли не осознавал.

Стойким можно быть только тогда, когда тебя ничего не беспокоит и для тебя не существует никакого пространства. Именно такой человек может быть самым опасным.

Но сейчас Лосай уже перестал являться таким человеком.

В этой водной темнице он стал одновременно грезить о мире приятных снов и думать о смерти…

Потом в этот же день после обеда несколько солдат подошли к назначенному времени и вломились в водную темницу, а затем облили Лосая терпким ледяным ягодным соком!

Голод и жажда, сильный холод, скорбь изводили Лосая так, словно несколько острых мечей пронзили его тело. И в такой ситуации сладкий сон являлся для него отрадой!

Вдруг неожиданно святой паладин стал лихорадить о чем-то прекрасном, как это обычно бывает в предсмертный час…

Раздавался стук колес.

Один дилижанс мчался стремглав по северо-западным широким равнинам.

Ее превосходительство Святая Дева Вилона сидела в этой повозке. Лицо этой красивой женщины сейчас выглядело не совсем привлекательным.

Окна дилижанса были наглухо заколочены реечными гвоздями. Сквозь узкие щели в этих окнах она могла разглядеть только направление солнечного света. Она только знала, что двигается на север.

На третий день перед тем, как стало вечереть, свирепая и жестокая конница рода Герцога Тюльпана вломилась в религиозное место в городе Лоулань. Без лишних слов, не обращая никакого внимания на возмущения священнослужителей этого места, они прямиком зашли внутрь и отыскали Ее Превосходительство Святую Деву.

Этот отряд возглавлял человек, с которым Вилона была очень хорошо знакома. В клане Герцога Тюльпана он обладал войском, называвшимся “Маленькие недотепы” в честь молодых генералов, которые входили в его состав. Эти молодые отважные полководцы были надежными подчиненными генерала Лонгботтома.

Встретившись лицом к лицу с теми священнослужителями, “Маленькие недотепы” сразу же вытащили собственноручно подписанный Герцогом Тюльпаном приказ, который был направлен к Святой Деве: Почетный Архиепископ северо-западного церковно-административного округа, императорский советник Герцог Тюльпан вызывают Ее Светлейшее Высочество религиозной общины явиться на переговоры по срочному делу!

Вне всякого сомнения, этот приказ был необдуманным: согласно внутреннему положению религиозной общины статус Святой Девы был намного выше статуса Почетного Архиепископа церковно-административного округа. Поэтому, то, что один такой “Почетный Архиепископ” призывает Святую Деву, было очень абсурдным делом.

Однако священнослужители не осмеливались что-либо сказать тем “Маленьким недотепам”, которые сейчас уже стали генералами с ледяным выражением лица и держали при себе опасные мечи с надписью на рукоятках “Кавалерия рода Герцога Тюльпана”.

Все люди знали, что на северо-западе хозяином является Герцог Тюльпан! Какие-то законы религиозной общины не сравнятся со словами, сказанными Герцогом Тюльпана!

Изначально любое место религиозной общины охранялось церковно-административными святыми орденами – но на северо-западе церковно-административные святые ордены принадлежали Герцогу Тюльпану!

К тому же всем людям было ясно, что местный архиепископ северо-западного церковно-административного округа Ламу был изначально архиепископом в среднем северном округе и заместителем Его Превосходительства Максимуса. Сейчас Максимус стал общепризнанным прямым будущим последователем Папы. К тому же, говорят, что его вероисповедание тесно связано с Герцогом Тюльпаном.

Поэтому, как бы не обстояли дела на северо-западе, контроль над армией и даже над церковными делами — все находилось под властью одного человека, Герцога Тюльпана!

Воины отряда клана Герцога Тюльпана бесцеремонно вломились в религиозное место, но священнослужители не сказали им ни слова. Они прекрасно понимали, что их никто не послушает.

Стоя лицом к этим солдатам, Ее Превосходительство Святая Дева сохраняла спокойствие:

— У меня еще есть время, чтобы переодеться?

Но воины ледяным голосом ответили:

— Вы же не танцы собираетесь, Ваше Превосходительство! К тому же нам, высокопоставленным лицам, не нравится долго ждать!

Таким образом, глубокой ночью Святая Дева, одетая только лишь в домашний халат, со словами “Прошу, пройдемте” была выведена этими грубыми солдатами из религиозного места и со словами “Прошу, поднимайтесь” была посажена в дилижанс.

Вдобавок ко всему боковые окна дилижанса были заколочены – куда это они призывали, где так вообще приглашают, просто-напросто арестовали и все!

К счастью, Святая Дева была понимавшей дух времени женщиной, поэтому она ничему не противилась.

Что она могла сказать? Сказать, что “Я – Принцесса! С какой стати какой-то Герцог имеет право арестовывать Принцессу?”

Разве по этой причине можно так разговаривать в северо-западных землях? В глазах войск клана Герцога Тюльпана даже сам Принц-регент ничего не стоит, по сравнению с Герцогом Тюльпаном!

На северо-западе люди знают только одного хозяина, и этот человек не Святая Дева, и не Император, и не Принц-регент, а Двэйн!

После того, как ее посадили в этот “тюремный дилижанс”, они весь путь мчались стремглав примерно 3 дня.

В течение трех дней, кроме отдыха и приема пищи, эти солдаты открывали двери дилижанса, чтобы позволить Святой Деве выйти ненадолго и передохнуть, а всю остальную большую часть времени она была заперта в этом тесном небольшом купе!

К тому же всю дорогу она была под охраной. Лица всех кавалеристов были суровыми и бездушными, и среди них не нашлось ни одного человека, который бы сказал ей хоть одно слово!

В конечном итоге, после этих трех дней дилижанс прибыл в северную часть города Лоулань в бастион Джилия.

Об этом заброшенном старом административном центре в городе Святая Дева была уже давно наслышана!

Она уже давно знала, что это был важный опорный пункт Герцога Тюльпана, к тому же говорили, что здесь также находился военный завод.

Здесь была тщательная охрана! Каждый день около сотни тысяч солдат круглосуточно караулили эту базу, а сверху ее патрулировал орден десептиконов!

А за городом внутри клана еще находился хорошо обученный кавалерийский дивизион!

В это место Святая Дева уже когда-то пыталась проникнуть, но, к сожалению, после ее нескольких попыток она сразу же отступила.

И вот неожиданно наступил тот день, когда она сможет войти в этот город!

Жалко, что все эти люди не позволили Святой Деве, как следует полюбоваться окрестностями этого города.

С тех пор как дилижанс въехал в город, он сразу же помчался к многолетнему дворцу генерал-губернатора. Как только дилижанс подъехал к нему, несколько рядовых солдат сразу же подошли и, хладнокровно угрожая, обнажили свои сабли. Святая Дева нисколько не сопротивлялась этим людям. Они повели ее вовнутрь заброшенного дворца генерал-губернатора…

Вдоль этого заброшенного места проходил беспросветный мрачный туннель, несмотря на то, что с двух сторон были установлены факелы. Кругом доносился смрадный запах сырости, из-за которого любой человек смог бы почувствовать себя плохо.

Наконец, после того как они дошли до железной ограды с решетчатой дверью, те свирепые солдаты уже не стали идти вместе с ней, они указали на дверь и подали ей знак зайти вовнутрь.

На лице Святой Девы выражалось спокойствие, но в своем сердце она чувствовала панику и расстройство.

В итоге в конце этого тайного прохода, она наконец-то увидела Двэйна.

Двэйн был одет в черную волшебную мантию. Эта особая мантия являлась символом его ученой степени академика магических законов колдовского союза. Сверху был прицеплен значок представителя школы магических законов.

Двэйн холодно посмотрел на вошедшую Святую Деву. Его лицо было безразличным и властным, подбородок был высоко поднят. Он был таким холодным, словно безжалостный правитель!

Ее Превосходительство Святая Дева никогда не видела прежде, чтобы Двэйн так показывал свои эмоции. Поэтому она было немного в смятении, но сразу же заставила себя успокоиться и даже улыбнулась:

— Двэйн, я прибыла по Вашему приказу! Позвольте спросить, Герцог Тюльпан, что за важный случай произошел?

Двэйн совсем не улыбался. Он с равнодушным лицом показал на рядом стоявший стол:

— Присаживайтесь.

Святая Дева посмотрела на тот стол. Вопреки ожиданиям, на столе стояла хрустальная бутылка, в которой находилась жидкость янтарного цвета, словно алкоголь самого высшего сорта.

Святая Дева засмеялась:

— Герцог Тюльпан, неужели вы схватили меня для того, чтобы выпить со мной?

Двэйн ничего не ответил. Он сначала сел, а потом своими руками взял эту бутылку и наполнил два бокала до краев. Ничего не сказав, он залпом выпил свой бокал.

Лицо Святой Девы стало неестественным. Но она тоже взяла бокал и выпила вместе с Двэйном. Затем кокетливо засмеялась:

— Как жаль, что такой хороший алкоголь приходится распивать в этой беспросветной подземной тюрьме. Неужели Герцогу Тюльпану это нравится?

— У меня нет такой привычки, — голос и выражение лица Двэйна были одинаково холодными и жесткими.

-Ха-ха, — засмеялась Свята Дева. – В таком случае, Великий Герцог Тюльпан, неужели вам так нравится распивать алкоголь в таком торжественном виде?

— И такой привычки у меня нет, — Двэйн по-прежнему безразлично мотал головой. –Я больше всего ненавижу наряжаться, но сегодня это – исключение из правил.

— Почему? — Святая Дева почувствовала притворство Двэйна.

Вдруг он посмотрел на нее и сказал, что есть две причины:

— Во-первых, скоро мне предстоит сделать одну нехорошую пакость, которая мне совсем не нравится! Во-вторых… Я нарядился сегодня для того, чтобы проявить к Вам свое уважение – выгляжу так, словно меня наказала Ее Высочество Принцесса. Мне кажется, что мне следует одеваться наряднее, так я выгляжу намного лучше.

Эти последние слова уже не скрывали лукавое безразличие Двэйна. Святая Дева сильно изумилась.

Прошло немного времени, и Святая Дева улыбнулась:

— Вы… Вы меня разыгрываете?

— Может быть, в обычное время мне очень нравится шутить, за исключением сегодня, — Двэйн приподнял веки и холодно окинул взглядом Вилону.

— В особенности после того, когда я потерял несколько сотен верных и храбрых подчиненных!

\*Дзинь!\*

Руки Святой Девы затряслись, хрустальный бокал упал на пол и разбился на осколки.

Двейн медленно разглядел тело, и схватил Святую Деву за подбородок. В его глазах был нестерпимый гнев!

— Вилона! Ваше Превосходительство Святая Дева! Помните ли Вы или нет, тот Новый год, глубокой ночью во дворце императора, в том обветшавшем бистро, мы вдвоем уже выпивали вместе?

— Я… Я помню, — тягостно сказала Святая Дева.

Двэйн держал ее за подбородок, но она не сопротивлялась.

— Тогда, помнишь ли ты или нет, что я уже когда-то сделал предупреждение тебе? – глаза Двэйна постепенно леденели. – Противясь моим словам, тебя в конечно итоге может ждать только два итога: либо смерть, либо очень позорная смерть!

Святая дева промолчала.

— Похоже, ты уже забыла о моем предупреждении! – Двэйн сосредоточенно смотрел на Святую Деву и в итоге ослабил свою руку.

Он со всей силой ущипнул нежный подбородок Святой Девы, вплоть до того что даже остались красные следы от его пальцев:

— Ты мне всегда не нравилась, и я считаю тебя жалкой.

Двэйн, думая о своем, налил до краев один бокал:

— На самом деле, ты не совершила каких-либо ошибок, только, как назло, родилась в императорской семье и приходишься родной дочерью старшего сына императора Явэня. Все, что будет происходить в будущем, никак не будет связано с тобой… Совершенно верно… Ты всего лишь хотела отомстить и свести счеты.

Святая Дева не сказала ни слова.

— Мне кажется, что ты очень жалкая, поэтому я никогда не хотел расправиться с тобой. Пусть даже в тот раз на аукционе ты чуть было не испортила мое дело. Пусть даже ты приходила в северо-западные земли, на моей территории устраивала различные шалости… Эх, дай бог памяти… Ты пыталась привлечь на свою сторону людей из северо-западного религиозного места, верно? Ты также пыталась проповедовать религию от своего имени, хотела испортить боевой дух моей армии, да еще пыталась соблазнить командиров в моей армии… К сожалению, во всех своих делах ты потерпела неудачи. Верно! Сама посуди, все, что ты сделала в северо-западных землях, перешло под мой контроль! Затем, мисс Дайли проникла в мою крепость Джилия и совершила такой глупый поступок, и в этом деле ты ей хорошо помогала, передавав различные новости! Однако я стерпел это! Вилона, моя Святая Дева, все это потому, что я милосерден к людям, мне кажется, что ты – жалкая девчонка, и еще… Все твои прежние планы терпели неудачи, тем самым не причинив мне каких-либо убытков.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 476. Чего еще бояться?**

Ее Высочество Святая Дева по-прежнему не разговаривала.

Ты думаешь, что такой умный и хитрый… Ты гонишься за успехом? Эх… Ты продала мне секретный план генерала Гуаделио Северо-западной армии и надеялась, что я вступлю в конфликт со светлейшей религиозной общиной…Ты такая глупая женщина. Ты ненавидишь Принца-регента, ненавидишь меня и ненавидишь даже саму религиозную общину! Ты также ошибочно полагаешь, что сможешь посеять смуту среди нас всех? Думаешь, постараться и провернуть все искусно… К сожалению, тебе не дано знать, что вышестоящие люди даже не замечают тебя… Ты их даже не беспокоишь, для них ты просто клоун.

Двэйн сделал небольшой глоток вина:

— Тебе известно, почему ты до сих пор находишься в северо-западных землях с того момента, как приехала сюда? Такая важная личность, как Святая Дева задержалась в моих северо-западных владениях, а императорская семья даже не узнавала о тебе? Религиозная община тоже ничего не говорила о тебе?

Он поставил бокал и холодно сказал:

— Знаешь ли ты или нет? Я ведь могу убить тебя! Потому что даже если я убью тебя, Принц-регент все равно не сможет меня обвинить в чем-то – он с самого начала желает твоей смерти, ведь ты – дочь Явэня! После того как ты умрешь, он будет только радоваться! Поэтому он безразлично отнесся к тому, что ты уехала на северо-запад, к тому же он рассчитывает на то, что наступит день, когда ты меня сильно разозлишь, после чего я убью тебя! А он просто не может лично расправиться с тобой! Тогда люди начнут сразу считать его невеликодушным и злым правителем, который перерезает поголовно своих единственных кровных братьев! Поскольку он – император, то он не может так поступить! Все что ему оставалось, это отправить тебя в мои владения, словно овцу к тигру в логово!

— Я не убил тебя! Вместо этого терплю тебя… С самого начала я думал, что ты ничтожная, и к тому же… Твои действия и поступки такие наивные и поверхностные! К сожалению, в этот раз я сильно сожалею!

Двэйн пристально посмотрел на Святую Деву:

— Я должен был уже давно убить тебя, не смотря на то, что я не люблю причинять боль женщинам и убивать их!

Святая Дева внезапно рассмеялась. По выражению лица Двэйна она догадалась, что сегодня Герцог Тюльпан настроен решительно и хочется разделаться с ней. Она покивала головой:

— В таком случае, ты сейчас решил убить меня?

Двэйн замолчал. Он медленно выпил целый бокал вина и сразу же вытер уголки рта своим рукавом:

— Ты не ошиблась, Вилона, — эти слова заставили Вилону немного насторожиться.

— Ты действительно не ошиблась. Ведь ты только способна сеять раздоры, докладывать новости и мстить! Это все верно! Но все же, если бы я оказался на твоем месте, я бы наверно точно также таил ненависть и чувство лютой вражды в своем сердце, и кто знает, может быть, я бы совершал более безжалостные поступки!

Двэйн глубоко вздохнул:

— Но ты меня так раздражаешь…- договорив эти слова, Двэйн встал и подошел к Святой Деве, положив одну руку к ней на плечо:

— Ответь-ка мне, ведь это ты рассказала императорскому двору о том, что Луиза вернется во дворец под охраной Лонгботтома?

Святая Дева поднял брови:

— То, что Лонгботтом со своими людьми отправился сопровождать Принцессу, в тот день в Лоулане множество людей увидело это! Почему ты думаешь, что это именно я рассказала?

— Это ты, — Двэйн холодно сказал. – Хотя много людей знало об этом, но люди из Храма предков на полпути скрытно ударили из засады, выбрали опорный пункт и дорогу очень точно! Очевидно, они подготовились сразу же, как только Лонгботтом выехал из города. Как будто бы кто-то специально рассказал этим людям новость! Иначе бы люди из Зала предков не смогли бы так тщательно подготовиться! Ответь мне Верона, каким способом ты сообщаешь новости?

Святая Дева подумала немного, она осознавала, что если не признается сейчас, от этого будет мало толку. Поэтому она честно созналась:

— Использую специально выращенного служащего ястреба, вид пернатых, которые способны передавать тайные письма. В прошлом, это был один из способов военных. Священный Орден уже давно использует его.

Она холодно усмехнулась:

— Двэйн, попробуй соорудить неприступную крепость вокруг Лоулань! Жалко, что ты не догадался, что в мире не существует идеальных укрепленных лагерей! Воздушный орден провел зону запрещенных полетов, сделал строгий пропуск для всех воздушных аэростатов.

Двэйн покачал головой:

— Верно! Рассуждаешь так же, как и я!

Затем он медленно наклонился к Святой Деве, и его губы словно приклеились к ее уху:

— Тогда тебе известно о последствиях этого происшествия?

— Я только знаю, что если Принцесса погибнет на твоей территории, то у тебя будут большие проблемы! Я только знаю, что если захочу отомстить, то тебя, императорский дом и религиозная общину – вас всех следует разъединить! Иначе у меня никогда не появится шанса!

Двэйн покивал головой в знак согласия:

— Поэтому ты продала мне секрет генерала Гуаделио Северо-западной армии… Поэтому ты помогла религиозной общине тайком передать информацию мне здесь… В таком случае, знаешь ли ты или нет, что в этот раз я потерял несколько сотен подчиненных?

Он со всей силой надавил ей на плечо своей рукой и сжал его, ущипнув со всей силой, Святая Дева не смогла сдержаться от боли:

— Ты делаешь мне больно!

— Я потерял 400 преданных храбрых воинов! – Тон речи Двэйна стал грубым:

— Твои донесения помогли Храму Предков выбрать самое лучшее место для засады в точное время! К тому же, им было известно, что у войск Лонгботтома не было тяжелого оружия! Жизнь четырехсот солдат оказалась в могиле, и все это по твоей вине, из-за твоего донесения!

От боли брови Святой Девы сжались вплотную, она стиснула зубы, но не закричала – она прекрасно понимала, что призывы о помощи ей не помогут.

— Ты действительно не ошиблась. Может быть, ты и правильно поступила:по всей возможности нанесла удар противник. Поэтому я не ненавижу тебя, просто ты убила моих людей, и поэтому тебе придется заплатить! – Двэйн, наконец-то, разжал руку и отпустил плечо Вилоны.

Вилона только чувствовала, как ее плечевая кость скоро раскрошится!

— Единственное сожаление — мы с тобой находимся на разных вражеских позициях, — Двэйн снова уселся на собственный стул. — К тому же, еще остались воспоминания о той новогодней поздней ночи и девочке, которая присела ко мне вместе выпить вина. Девочка с жалкой судьбой. Но ты должна отплатить за свой поступок! Ты — человек, мои солдаты тоже были людьми! А твоя жизнь ничуть не дороже жизни моих солдат!

Святая Дева резко выкрикнула:

— Давай же, убей меня, я уже давно дожидаюсь этого дня!

— Не так быстро! – глаза Двэйна наполнились ненавистью и гневом.

Но его голос был наоборот очень нежным:

— К тому же, сейчас ты для меня можешь принести еще одну пользу!

Говоря это, Двэйн вдруг стал поднимать перстень и между бровей Святой Девы провел какое-то указание.

Святая Дева почувствовала, как мысли стали появляться в ее голове, сопровождаясь резкими болями! То, чувство боли накатило, словно прилив. После чего все тело оказалось парализованным, руки и ноги, все пальцы, все словно потеряло собственный контроль!

— Ты… Что ты мне сделал… — когда Святая Дева проговорила, то почувствовала, что язык тоже словно онемел.

— Я признаю один факт: раньше к тебе, такой жалкой женщине, у меня не было совершенно никакого интереса, потому что ты мой враг, — Двэйн безразлично проговорил. — К тому же, такой враг, который заставил меня заплатить серьезную цену! Я не буду думать о пощаде, поступлю со своим врагом так же, как он поступил со мной.

Святая Дева холодно усмехнулась, показав свою твердость, но, к сожалению, мускулы ее лица уже были неуправляемы.

Затем Двэйн щелкнул двумя пальцами, и из внешней железной ограды зашла толпа!

— Смените ей одежду! – сказал безразлично Двэйн.

Святая Дева почувствовала, как несколько рук дотронулись до нее и сняли с нее халат. В ее глазах было пренебрежение, она не могла четко произносить звуки, но все равно продолжала высмеивать:

— Двэйн, что ты хочешь сделать? Подходи! Я ничего не боюсь! Я уже давно не девственница!

— Я знаю, — Двэйн присел напротив Святой Девы и наблюдал, как его люди снимают одежду с тела этой женщины!

Свет слабого огня во мраке. Белоснежное тело Святой Девы было абсолютно голым. Она сидела на стуле. Ее тело уже было полностью парализовано, она не могла контролировать себя. Она спокойно сидела, опираясь на людей, которые раздели ее догола. Отдаленный свет огня освещал ее тело. Цвет тела был очень удивительным, словно его обмазали чем-то.

— Ха-ха-ха… ха-ха-ха… — Святая Дева смеялась с трудом, хотя мускулы ее лица уже не поддавались контролю!

— Двэйн, это и есть то самое наказание? Я всего этого не боюсь! Мое тело – это и есть мое оружие! Ты думаешь, я, как маленькая девочка, стану вопить и буду немощной?

Взгляд Вилоны был очень жестким и безразличным, она пыталась выкрикивать насмешки. Она действительно не боялась. После того как во всем мире она осталась, ее красивое тело стало ее единственным оружием!

— Я знаю, что ты не девственница, — Двэйн безразлично сказал:

— Я знаю, что тот никчемный господин на аукционе в императорском дворце безропотно прислушивался к тебе. По взгляду, которым вы смотрела друг на друга, я сразу же все понял! Непорочная Святая Дева Храма Предков, одетая в халат духовного лица, на самом деле шлюха и только! У меня нет интереса изводить твое тело… Всего-навсего для практических целей и только.

Все тело Вилоны уже было парализовано. Она не знала, какое колдовство Двэйн использовал против нее. Язык уже полностью онемел, и она не могла разговаривать.

Очень быстро те люди снова надели на нее белый халат – неужели они не хотят тиранить меня?

Святая Дева сильно удивилась – на самом деле, она уже была готова стать униженной.

Когда те люди надели на нее тот белый халат, она почувствовала чистоту. Затем они умыли ее лицо. От халата исходило свежее благоухание.

Затем они надели венок из ветвей оливкового дерева на ее лоб.

В этот момент Вилона была ошеломлена!

Что они хотят со мной сделать?

На первой странице в первой главе канона религиозной общины нарисована большая масляная картина. Среди разных изречений лицо Великой Богини Света.

Непорочная прекрасная женщина, одетая в чистый молочного цвета халат, обнажила свои ноги, от лица исходил нежный и богоподобный блеск, а на голове был венок из ветвей оливкового дерева!

Это всеми признанный облик Богини Света!

На всем континенте Роланд в каждом дворце и храме любом на любых портретах или скульптурах Богиня Света выглядит именно так!

Похоже, что Святая Дева догадалась: они нарядили меня, словно Богиню Света?

В таком виде несколько человек, поддерживая Вилону, поставили ее на ноги и потащили за собой.

После того как открыли тяжелые железные ворота, появился ужасный зловонный запах, весь воздух пропитался влагой, к тому же послушался шум водного потока – Вилона сразу же догадалась, это была водная темница.

Она была брошена прямо на ступени водной темницы. Вилона нисколько не сопротивлялась, все ее тело уже потеряло контроль, кроме способности видеть, слышать и размышлять – она была похожа на мертвеца.

Затем она увидела в тюрьме того человека!

Он, держась за голову, что-то проговаривал шепотом, после чего из его растрепанных волос показались два красных глазных яблока…

Лосая уже три дня подряд поливали ягодным соком! Он утратил уже все святые силы паладина из-за содержания высокой дозы лекарственного вещества, которое было изготовлено специально по рецепту Двэйна. Мысли Лосая стали беспорядочными.

Каждый день он начинает приходить в себя, только когда думает о прекрасном мире сновидений.

Лосаю не было безразлично, когда те люди приходили к нему и окатывали его ягодным соком, а точнее, что за лекарство они использовали, чтобы я терял разум?

Хм! Однако я не боюсь даже смерти, чего мне еще бояться?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 477. Сущее зло**

В тот день, лишь опрокинув еще стакан-другой сока лесных ягод, Лосай снова сумел погрузиться в сон. И на этот раз сновидения казались ему куда красочнее, ярче и интереснее.

Всю ночь беспрестанно возникало чувство, будто его трясет, подобно наезднику верхом на скачущем галопом коне. Во сне Лосай неоднократно поднимал надрывистый стон. Во сне ему являлась подводная тюрьма, и ему вновь приходилось проходить через все ее пытки.

Лосай стонал и переворачивался, пытаясь укрыться от неведомой опасности. Эти панические атаки постепенно сводили раненого рыцаря с ума. Но на этот раз Двэйн дал ему не простой ягодный сок, подмешав туда кое-что еще. И вправду, на этот раз кошмарные сны Лосая были не столь ужасны, как раньше. Его истощенная душа будто бы подпиталась какой-то ментальной магией. Эта чудесная энергия клокотала в каждом уголке его тела, отражаясь в виде слабых, но отчетливых и ритмичных ударов, наполняя все тело новой силой.

Бывший пару минут назад почти что при смерти, Лосай будто бы вернул ту самую силу и желание жить, что переполняли его в юные годы.

Энергия поглощала его душу, взамен спасая от истощения и смерти. Поначалу Лосай чувствовал ее изобилие, чувствовал возвращение сил, которое затем превращалось в кипящий энергетический ореол, выходящий почти что за пределы своего нового хозяина.

Вскоре это чувство сменилось страданием, которого Лосай давно не испытывал. Его будто вот-вот должно было разорвать на части.

В этот миг рыцарь Храма Предков искренне сожалел, ведь он, как и все прочие воины Храма Предков, некогда проходил строжайший отбор, подвергались строжайшим проверкам, благодаря которым вынуждены были отбросить многое человечное, что в них было.

Каждый из них принес клятву стойко переносить всякую боль и страдания. Но эти страдания были для Лосая в новинку, и он пришел в ужас, превозмогая страшную головную боль. Сны стали размываться, перед глазами появилось марево, которое заглушало реальность сна. В уши били звуки ужасных предсмертных стонов, сквозь которые нараспев пробивалось какое-то заклинание.

Внезапно возникла яркая, затмевающая все вокруг полоса света, приближающаяся и заполняющаяся все пространство.

«Бог… Богиня…»

Лосай боролся из всех сил, держась за жизнь и рассудок. Его тело тряслось и пульсировало. Перед его взором стал появляться размытый и мутный, но все же различимый силуэт человека. Но он был не в силах поверить, что этому причина его преданность высшим идеалам… что все это благодаря его стойкой вере, вере во всемогущую Богиню.

Неужто сама Богиня пришла, чтобы я искупил свои грехи перед ней? Марево рассеивалось, и непроглядная тьма подземелья приходила на смену размытым пейзажам. Но все же в конце подземелья виднелась лестница, на которой сидела фигура с ярко светящимся лицом.

Лица фигуры не было видно, но длинные одежды источали яркий свет, на который хотелось идти, чтобы не остаться в этой тьме навсегда.

На голове этой фигуры виднелся венок из оливковых веток. Никогда в жизни Лосай не думал, что возможность лично искупить грехи перед Богиней выпадет ему столь внезапно.

Но ведь это она! Не может быть иначе! Лосай стал бороться. Бороться с этим темным миром, бороться с темницей, гнетущей его сознание, бороться с грязной и холодной жижей, в которой оказалось его тело, когда сон перенес его в это подземелье.

Лосай встал на ноги и с трудом поковылял к лестнице, с каждым шагом заваливаясь на бок. Шагая по направлению к свету, он даже не заметил, как исчезли цепи и кандалы, опутывавшие его ноги.

Лосай был сплошь покрыт грязью, виднелись лишь красные, налитые кровью глаза. Но он не собирался останавливаться. Когда Лосай подошел к Богине, он упал на ближайшей ступеньке, выбившись из сил. От прикосновения грязной и холодной руки к лодыжке Богиня завизжала, заполняя пространство своим душераздирающим воплем.

Рука Лосая напоминала руку мертвеца, покрытую гнойными язвами, исхудавшую и обтянутую истлевающей кожей.

Лосай попытался закричать, но сухое горло было будто парализовано. Богиня, замолчав, издала легкий вздох.

Одной рукой Лосай уже сжимал ногу Богини. Он не хотел быть столь наглым, но тело, будто не слушая его, поступало по-своему. Лосай с трудом поднял вверх голову, увидев на лице Богини улыбку.

«Богиня…»

Лосай силился встать на колени и начать читать молитву в честь того, кто стоял прямо перед ним. Начиная молиться, он все больше верил в реальность Богини, которая явилась на искупление грехов. Лосай чувствовал скорую смерть. Лучшей участью для себя всякий воин Храма Предков считал достойную смерть и душевный покой после смерти, когда Богиня примет твою душу в своих чертогах.

И сейчас… час Лосая настал! И вправду, спустя мгновение Лосай почувствовал, будто его тело, отрываясь от земли, становится легче листа дерева.

Ему казалось, будто его душа уже покинула тело и продолжила свой путь в небытие. Он чувствовал тепло, исходящее от Богини, которая, казалось, готовится принять его в свои объятия.

Она подарит мне вечный покой! И вечную память о моих делах! Заставит меня забыть о всех страданиях!

Тело Богини тряслось и вибрировало. Она взяла Лосая на руки, посмотрев ему в глаза. Лицо воина выражало почти что детскую улыбку. Его глаза были похожи на глаза безумца! Истинного безумца!

В этот миг та сила, что недавно переполняла тело Лосая, вновь проявилась, начав тянуть его душу назад, возвращая к жизни его истощенное тело.

Лосай испугался, увидев, что Богиня отдаляется от него! Нет! Нет! Прошу, нет! Прошу, возьмите меня с собой! Не оставляйте меня здесь! Я не вынесу такой потери! Забери меня из этого ужасного мира! Дай мне отдохнуть! Дай мне уснуть вечным сном! Ведь каждый воин достоин такого финала!

Но Богиня удалялась все дальше, будто не слыша немого крика. И с этим невозможно было бороться. Она уходила от Него!

Богиня будто бы услышала крик души уносящегося от нее человека. Его пальцы были подобны крюкам, и халат богини распахнулся, порвавшись по шву.

В следующее мгновение произошло поистине невероятное. Она увидела то, чего не могла предугадать. Душа человека улетала от нее. Она больше не подчинялась ей. Впервые Богиня увидела то, что не могла себе объяснить.

Вмиг она поняла, что происходит! Это была магия! Это была магия проклятого Двэйна, вновь решившего поразвлечься.

Двэйн стоял неподалеку от входа в темницу. Его палец манил Богиню к себе. Богиня отказывалась верить происходящему, но Двэйн и вправду мог соперничать с ней. Она теряла контроль над происходящим…

Однажды Гендальф так же унес из рук Богини Двэйна в Ледяном лесу. Богиня провела рукой по лицу Лосая своими ледяными пальцами, но это движение было очень мягким и нежным.

Лосай блаженно улыбнулся и закрыл глаза. В этот самый момент раздался звук громкого взрыва. Белый халат на теле Богини вмиг разорвался на куски.

Лосай чувствовал себя лежащим в чьих-то мягких и теплых объятиях, но внутри его вновь зарождалась та разрушительная убийственная мощь, и Лосай не мог найти ответ, почему? Энергия рвалась наружу, пытаясь найти выход.

Перед глазами вновь возникло марево, образы стали очертаниями, очертания утонули во тьме. Когда пелена спала, перед Лосаем не было прекрасного образа Богини. Перед ним была белая женщина, ее кожа была белой, как снег. Воспоминания вмиг ворвались в голову, когда Лосай увидел тот самый венок из оливковых веток! Да это же…

В мозгу мелькали самые ужасающие мысли, Лосай хотел что-то сказать, но женщина оборвала его своим вскриком. Ее глаза были полны гнева. Но ее тело не подчинялось ей. Ее движения напоминали куклу-марионетку. Казалось, она была столь же слаба, как и мужчина, оказавшийся у нее в руках.

Несмотря на усилия, ее дергало из стороны в сторону, она возмущалась в лице все больше. Богиня вспомнила надменный и насмешливый взгляд Двэйна, и ее вновь пробрала дрожь.

Лосая сковывали судороги. Каждую мышцу сводило болью. Несмотря на то, что в стойкости к страданиям мало кто мог тягаться с воинами Храма Предков, но все же в этот предсмертный момент невероятных мучений сок, приготовленный Двэйном, сделал свое дело.

К такому жизнь Лосая не готовила. Эта женщина была горяча, как огонь, но холодна одновременно. Ее тело было гибким и упругим.

Лосай уже не мог ясно мыслить, не мог собрать мысли воедино, больше напоминая сумасшедшего. В конце концов, Богиня это или нет? Что за женщина стоит перед ним? Неужели это и есть предсмертное искупление?

Двэйн все стоял и равнодушно наблюдал за происходящим, периодически улыбаясь.

Обезумевший Лосай лежал, прижавшись к телу женщины, представшей в его глазах Богиней.

Двэйн закрыл двери темницы, повернулся и медленно пошел прочь, вздыхая и что-то бормоча под нос.

«Порочно? Как же это отвратительно так принимать врага!»

В этот миг Двэйн напоминал демона. Его глаза светились огнем, он был полон магической энергии, мысли сменяли одна другую с пугающей скоростью.

Безумие не продлилось слишком долго. Вскоре холодная вода привела Лосая в чувства. Раны по всему телу начали отдавать тупой болью.

Лосай почувствовал, что приходит в чувства, и это было удивительное ощущение. Мгновенно мысли пришли в порядок, Лосай обнаружил, что в его объятиях беспомощно изгибается молодая девушка. В ее глазах была ненависть. Венок из оливковых веток лежал подле.

Девушка мгновенно вывернулась из объятий Лосая, все происходящее напоминало безумный спектакль. В проеме окна появились чьи-то ноги. Подняв голову, девушка увидела Двэйна, он улыбался:

— Ну, что, понравился сон?

Эта фраза врезалась в мозг Лосая. Неизвестно, откуда взявшейся силы хватило Лосаю, чтобы издать вопль, полный животного ужаса. Безумие вырвалось наружу! Лосай вскочил и рванулся к выходу темницы. Но удар ноги Двэйна отправил его в обратный полет.

Упав на землю, Лосай заметил, что воды в темнице нет.

— Кажется, ты, наконец, протрезвел… — сказал равнодушно Двэйн. — А сейчас скажи мне, Воин Храма Предков, и где же твоя вера?

Лосай поднялся на ноги, шатаясь.

Он, услышав этот вопрос, пошатнулся и закрыл лицо руками. Он напоминал человека, находящегося при смерти.

— Точно… где она… моя вера?

— Ты нарушил одно из правил воинов Храма Предков – не сдержал страсти!

Двэйн стоял и внимательно смотрел Лосаю в глаза.

— Та женщина, которой ты пытался овладеть… она даже не пыталась сопротивляться, но ты все равно сделал это.

Слова Двэйна подобно кнуту били Лосая.

— Она была облачена в одежды Богини, но тебя это не остановило. Милейший, неужели ты так осквернил свою богиню?

Лосай схватился за голову и заплакал навзрыд. Ведь он осквернил Богиню. Душой или телом… это не имело значения!

Двэйн продолжил:

— Вот что еще, эта женщина, на самом деле, и есть ваша Богиня – Илона!

Лицо Лосая было печальным и потерянным, но, услышав об Илоне, он вздрогнул, ведь он знал Илону.

Его верования в эту минуту рушились в пыль.

— Нет больше твоей веры. Не существует ее…

— Не существует… — эти слова жгли сильнее любого пламени.

Лосай мерно ответил:

— Да, не существует…

Двэйн повернулся и вышел из темницы. Лосай сидел в темнице, обхватив лицо руками и покачиваясь из стороны в сторону.

Двэйн оглянулся и взглянул на Лосая перед тем, как выйти из темницы.

— Дверь открыта, ты собираешься бежать?

Слова Двэйна гулко отдавались в голове Лосая, заставляя его страдать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 478. Планы небесного воинства**

«Планы небесного войска» были для Двэйна целым произведением стратегического искусства.

Он много времени потратил на написание этого грандиозного трактата, и вот он готовый лежал на полке в его канцелярии. План Светлого Совета, впервые появившийся ровно 26 лет назад. Совершенно секретный план Светлого Совета по отбору наиболее подходящих воинов в ряды славных рыцарей Светлого Совета. Каждый год его члены рыскали по всему свету, отбирая молодых, но способных мальчиков, чьи способности превосходили способности их сверстников, и брали их под свое покровительство. С этого момента они попадали в запасной резерв ордена, и с этого момента начиналась их тренировка. Каждый избранник ордена должен был обладать рядом важных черт:

• Во-первых, их жизнь должна быть проста и неприхотлива.

• Во-вторых, каждый должен был обладать талантами с детства.

• В-третьих, их идеалы веры должны были быть чисты и крепки.

• Наконец, в-четвертых, в возрасте от восьми до двенадцати лет каждый из будущих рыцарей получает срок в три года, чтобы в совершенстве овладеть боевым искусством.

По истечению срока мальчика ждал экзамен. На самом деле, судьи сами не знали, зачем нужны столь суровые испытания. Через какое-то время успешно прошедшие все испытания парни окончательно исчезали из своей прежней жизни, где их благополучно объявляли без вести пропавшими.

Получившие ранение во время испытаний возвращались домой, допускавшие непоправимые ошибки приговаривались к смерти. Впрочем, вылететь из ордена под другим предлогом также не составляло труда. После прохождения всех испытаний юноши узнавали секреты ордена, им открывались сокровенные тайны, начинался новый этап их подготовки. Одним из них некогда и был Лосай. Большинство его спутников по оружию погибли или пропали без вести, Лосай был одним из немногих, кто прошел испытания до конца.

Двэйн знал это, и это будоражило его мысли. Раз на экзаменах воинов Храма Предков гибнет или выбывает 2 человека из 3, стало быть, этот Лосай действительно не промах. Главный вопрос был – сколько же, на самом деле, прошло испытание до конца, и какова численность воинов Храма Предков? Полагаю, даже Лосай не знал ответа на этот вопрос. Вступив в небесное войско в юном возрасте, Лосай был одним из тех крутых ребят, кем был и Хуссейн.

К счастью, Хуссейн не прошел финального отбора и покинул небесное войско. Видимо, при всех навыках Хуссейна, он все же оказался неугоден своему руководству из-за своих взглядов и убеждений, посему его и сочли неподходящим на роль воина Храма Предков, ведь Небесному Воинству нужны были преданные до мозга костей люди. Из Хуссейна же сделать шахматную фигурку не удалось. Лосай же подошел на эту роль и присоединился к Небесному Воинству.

Новые поколения новобранцев в Небесном Войске же разительно отличались от своих предшественников, ведь отбор становился все более и более суровым для молодых новобранцев. Если верить Лосаю, то сразу же после присяги им передавались секреты общества, и они превращались в покорных слуг, забывая свое прошлое до вступления в Небесное Войско.

Первосвященник Павел Шестнадцатый лично посвящал каждого из избранных в орден, после чего избранник становился верным и преданным воином, готовым отдать за Первосвященника свою жизнь. Первосвященник задавал лишь один вопрос: «Готов ли ты, воин, отдать свою жизнь за святые идеалы?»

Его тон и слова будоражили кровь молодых избранников, им казалось, главная мечта их жизни вот-вот осуществиться. Естественно, каждый присягал с верностью и честью. Каждый из них верил, что после смерти Богиня примет их души в свои объятия, поможет обрести вечный покой и счастье.

Они жертвовали своей душой и своим телом во имя Небесного Воинства. В результате… об этом и говорить не стоит… они оказывались кем-то вроде жертвенных животных. Ведь когда очередной Посланник Неба являлся на землю, он собирал угодные ему души и пожирал их, напитываясь их энергией.

И если чья-то душа сопротивлялась, то Посланнику Неба приходилось тратить много сил, чтобы поглотить её. Потому воинов превращали в смиренных слуг, чтобы никто из них и не думал бунтовать. Из отряда Лосая пятеро пожертвовали свои души, а Лосай был шестым! И это спасло его!

На землю спустилось пятеро небесных посланников, чтобы собрать урожай душ. Но теперь на земле всего два, одного из которых, Сфинкса, прикончил Двэйн.

Если верить Лосаю, то другой, по имени Эпудис, до сих пор здесь, остальные же трое ныне мертвы. Спускающиеся с небес ангелы вовсе не так прекрасны, каким был Сфинкс, но после урожая душ они становятся сильнее и принимают свой прекрасный облик. Их сила зачастую не имеет предела, они могут превосходить сами себя. Но спускающиеся с неба посланцы по своей силе уступали мудрецам из числа людей. Как же такое возможно? По словам Лосая, Сфинкс и Эпудис убили других посланцев, дабы образовать новый «Легион небесных посланников, стать его предводителями».

Если верить слухам, воины этого нового «Небесного легиона» были еще совершеннее, чем избранные воины «Небесного воинства». Они были еще более преданными, еще более хладнокровными, еще более безразличными и хладнокровными. После тяжелых тренировок и промывки мозгов эти ребята становились по-настоящему отбитыми. Эти ребята шли в бой, как настоящие живые машины. У Двэйна начали невольно закрадываться всевозможные предрассудки.

Что ж, и против кого-же, интересно, создается столь свирепая и сильная армия? Неужели… против рода Роланда? Может быть, вся эта организация – лишь остатки какого-то древнего королевства, существовавшего много веков назад в мире с землями Роланда, но теперь решившего отнять власть у своего соседа? Неужели их новая религия привела их к этому, превратив а агрессоров. Двэйн долго думал обо всем этом, о Лосае, внезапно попавшему к нему в плен, о подвиге Хуссейна, о предстоящей схватке, ведь три года назад Хуссейн был преданной Первосвященнику машиной для убийств. Он с детства присоединился к ордену, был един душой и телом со своими наставниками.

Если бы не случилось непредвиденное, Хуссейн уже давно стал бы одним из воинов Храма Предков. Жаль, что выходя из ордена, Хуссейн не перебил остальных двух избранников, бывших сильнейшими из воинов Небесного Воинства. Без двух сильнейших воинов войско Храма Предков было бы обезглавлено. А уход Хуссейна еще больше бы ослабил Храм Предков и власть Первосвященника.

Пускай на его службе еще оставались небесные посланцы, но они не были столь же преданными союзниками для Первосвященника. Теперь Храму Предков и Небесному Воинству нужны были новые бойцы, новые души… сейчас же даже воинов восьмого уровня в их рядах существенно недоставало. А воинов девятого уровня совсем не было.

Притворившись мертвым и бежав из Небесного Воинства, Лосай присоединился к Небесному Легиону, но не был принят в его ряды, и только благодаря этому обстоятельству остался жить. Но пройдя подготовку, пройдя конкурсный отбор, Лосай стал воином восьмого уровня. Даже сам Эпудис считал его одним из лучших в своем деле. В их глазах он до последнего момента выглядел как именно тот, кто нужен Легиону!

В это время Лосай уже был на финишной прямой к званию командира Небесного Легиона. Структура Легиона выглядела следующим образом: Наверху находились архангелы Эпудис и Сфинкс. Они были верховными лицами Легиона, и они стояли превыше всех. Вернее, истинным лидером все же был Эпудис. Но архангелы не желали руководить войсками из людей, потому были назначен Легат из числа людей, на которого возлагались бы военные функции. И им должен был стать Лосай.

Но после уходя Хуссейна в легиона начался разлад, и первосвященник взял на себя роль легата, перейдя в Небесный Легион, где требовался достойный предводитель. Таким образом, власть в Легионе держалась на нескольких воинах восьмого уровня. Обдумывая эти события, Двэйн невольно начинал уважать воинов Небесного Легиона как достойных врагов. Вздохнув, Двэйн закрыл книгу о Небесном Легионе, на обложке которой красовалась подпись Лосая.

Двэйн заставил Лосая поставить эту подпись. К счастью, Лосай теперь был свободен от Небесного Воинства, а на книге стояла магическая печать. Двэйн закрыл книгу и посмотрел в потолок. Возле камина в библиотеке недвижно сидел Лосай. Его глаза пристально смотрели на огонь, а лицо из бледного и безжизненного постепенно вновь становилось живым, Лосай освобождался.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 479. После падения**

Лосай переоделся в чистую одежду, его лицо было бледным и безразличным. Он неспешно поедал бульон, запивая вином.

Лосай ел и пил, не останавливаясь.

— Ну как? — поинтересовался вдруг Двэйн.

На лице Двэйна была задорная улыбка.

Лосай резким движением поднял голову и перевел взгляд на Двэйна, но его движения напоминали движения марионетки.

— Отлично…

— Это замечательная телятина… на мою кухню она попала из императорского дворца, этим мясом питаются дворцовые вельможи! А вино, которое ты пьешь – стоит больше десяти тысяч монет за бутыль…

Двэйн усмехнулся:

— Видишь, Лосай, я могу предложить тебе вкуснейшую еду из всей, что есть на земле! Лучшую и самую дорогую выпивку, конечно же! Если хочешь – могу и женщину тебе подыскать!

На лице Лосая появилась гримаса страдания. Он оскалил зубы и сказал:

— Не надо!

Двэйн резко вскочил со стула:

— Как? В чем дело? Что-то не нравится? Ничего… в конце концов, ты с детства был приучен к аскетизму… но рано или поздно ты ко всему привыкнешь… поверь, человеческая жизнь полна удовольствий! Вино, девушки, яства! Ты еще столько всего не пробовал!

Лосай отбросил бокал и тарелку с едой в сторону, с трудом встав.

— Когда я отправлюсь? — выдавил он.

— Завтра утром, — незамедлительно бросил Двэйн.

— Но ведь я уже готов… ты, верно, боишься меня… — равнодушно бросил Лосай, уходя из зала.

Лосай шатался из стороны в сторону, то и дело опираясь о стены.

— Теперь я знаю, что демоны существуют, Двэйн… ты – один из них…

— Что ж, спасибо за похвалу… — улыбнувшись, сказал Двэйн.

Спустя несколько дней, поздней ночью дрожащая шатающаяся тень истощенного человека появилась возле Храма Предков при Императорском Дворце. Тень сразу привлекла стоящих подле стражников. Стражники обнажили мечи, сближаясь с незваным гостем.

— Стой! Кто такой!

Внезапно стражники заметили, что у приближающийся человек облачен в помятые и ржавые доспехи. Изумленные стражники узнали в путнике Лосая! Его одежда была вся в засохшей крови. Доспехи Лосая напоминали смятые куски железа, волосы слиплись от крови. Шатаясь, он достиг ворот Храма, с трудом поднявшись по ступенькам.

На его ладонях ярко красовались печати магистра священных рыцарей, и этот свет приводил всех в оцепенение. Несмотря на страх и недоверие, молодые стражники подхватили под руки израненного Лосая и понесли в Храм. Через несколько мгновений Павел Шестнадцатый, молившийся в одном из дальних залов, уже был извещен о внезапном госте. Увидев печати на ладонях воина, он понял: Лосай вернулся домой! Взяв клятву со стражников, что они никогда и слова никому не скажут об этом инциденте, Первосвященник отпустил их восвояси. С изумлением Павел Шестнадцатый внезапно обнаружил, что Лосай жив. Вздохнув с облегчением, старик принялся осматривать тело Лосая, вскоре заметив, что его левая лопатка разрублена надвое. Рана была серьезная, вряд ли левая рука Лосая будет служить ему когда-нибудь.

К счастью, первосвященник был могущественным магом и мудрым человеком. Некогда он прочел огромное множество трактатов о врачевании, что позволило ему сразу же подобрать правильное обезболивающее средство для Лосая. Но ноги и живот Лосая были покрыты разного рода травмами.

К изумлению первосвященника, очень скоро Лосай пробудился. Он обнаружил себя лежащим в комнате Первосвященника, облаченным в белые одежды. Священник читал молитву подле него. В дверях стоял Эпудис. На нем были черные одежды, лицо было мрачным. Он холодным взглядом смотрел на Лосая, отчего тот поспешно встал с кровати, сев, затем, упав на колени, взмолился:

— Ваше превосходительство! Я… я потерпел поражение! Господин Сфинкс также мертв! И весь мой отряд… я тоже попал к нему в плен… и провел все это время в их обители в Осгилиате!

— Тебя пленил Герцог Тюльпан? — голос Эпудиса звучал отстранено и почти равнодушно.

— Да, Повелитель! — Лосай преклонил голову, сказав. — Это моя ошибка, мое поражение, мой позор!

Лицо Павла Шестнадцатого, отнюдь, не было столь безразличным, ведь он знал о коварстве и хитрости Двэйна. Что ж… раз уж Двэйн взял в плен Лосая, неужели он не допросил его…

— Мои идеалы чисты, моя честь сохранена! — восклицал Лосай.

Его слова оставляли доверие, ведь каждого из воинов Храма Предков готовили к войне с малых лет, и их воля была крепче стали, однако один вопрос оставался нерешенным: «Как же ты, черт возьми, спасся?»

Голос Лосая был полон страданий, но он по-прежнему говорил твердо и решительно:

— Господин, я был в плену у Герцога Тюльпана, в его водной темнице. Но несколько дней назад произошло невероятное: прогремел взрыв, он оглушил меня и разрушил темницу. Я сбежал, придушив одного стражника. Потом я выкрал свое снаряжение и бежал из этого ужасного места. Каждый день Герцог Тюльпан лично допрашивал меня. Но в тот день у него начались реальные проблемы. Я вырвался из темницы и обнаружил, что город охвачен паникой. Повсюду сновали огненные шары. Пробираясь через улицы Осгилиата, я зарубил еще не одного стражника. Я боюсь, этот Герцог Тюльпан еще явится за мной. Сила Герцога Тюльпана вполне сравнима с Мудрецом или Посланником Неба. Я видел, как он убил Господина Сфинкса, и у меня не осталось никаких сомнений в его могуществе. Возле городских ворот меня заметили войска Двэйна, я украл одну из лошадей, но вражеская конница пустилась за мной в погоню. Лишь спустя долгое время преследования я смог уйти от них…

Эпудис внезапно оборвал Лосая:

— Значит, когда ты бежал, в Осгилиате прогремел большой взрыв? И огненные шары? Что же это такое было?

— Благодаря этому я сейчас здесь! -» довольно промолвил Лосай. — Но причина взрыва осталась для меня тайной. Однако, когда я бежал из города, я увидел в небе фигуру Двэйна, а также…

— Кого??? — воскликнул Первосвященник.

— И дракона! Ваше Величество! — объявил Лосай. — У Герцога Тюльпана есть дракон, и Герцог Тюльпан, по-видимому, еще не смог его подчинить, и дракон был бешенстве.

— Значит, всего-лишь дракон… — протянул Эпудис.

— Нет, Ваше Превосходительство, — воскликнул Лосай. — Это был Золотой Дракон! Клянусь, мои глаза не врали мне!

Первосвященник поменялся в лице. Эпудис безмолвно застыл в стороне.

Вскоре тишину разорвал смех Эпудиса:

— Лосай, пока ты был в плену, ты не узнал никаких секретов?

Глаза Лосая сверкнули, и он вскочил с кровати, будто абсолютно не был ранен. Неспешно он проковылял к Эпудису и слабо сказал:

— Я принес клятву, и я не отступлюсь от своих идеалов!

Лосай и Эпудис молчали, глядя друг другу в глаза. В конце концов, Первосвященник воскликнул, глядя на раны Лосая:

— Добро пожаловать домой, сын!

Эпудис же сказал:

— Лосай, ты принес нам немало полезной информации, однако…

Тон Посланника Неба стал более тяжелым.

— Я верю в твою преданность, Лосай, но ты должен понимать… что я должен проверить тебя…

Первосвященник с недоумением сказал:

— Лосай, я думал, ты уже мертв, но тут ты внезапно появляешься… я думаю, ты достоин повышения, нашей отборной кавалерии не хватает командиров…

Но Лосай упал на колени и взмолился:

— Ваше величество, молю вас, оставьте меня в Небесном Воинстве!

— Почему же? — лицо Первосвященника искривилось от удивления.

Лицо Лосая было полно злобы и ненависти:

— Ваше Величество, я потерпел поражение, потеряв несколько сот лучших воинов, допустил смерть господина Сфинкса и попал в плен. Это мой позор, и я прошу вас оставить меня в Небесном Воинстве!

— Ты жаждешь мести? — спросил Эпудис.

— ДА! — без колебаний ответил Лосай.

Эпудис лукаво перевел взгляд на Первосвященника. Лосай продолжил:

— Похоже, Вам предстоит найти более подходящего кандидата на эту должность, Ваше Величество!

Лосай стоял на коленях перед Павлом Шестнадцатым с крепко сжатыми ладонями.

В Осгилиате Двэйн и Гендальф стояли в тронном зале. Гендальф держал бокал вина, задумчиво глядя в окно.

— Учитель, а вы слышали одну пословицу?

— Какую?- спросил Гендальф.

— После падения… приходит безумие… — Двэйн усмехнулся.

— Ха… гвоздь забит!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 480. Куда простирается наш путь?**

Пересекая материк Лоулань, дорога тянулась на север.

Проходя сквозь густо разросшийся бескрайний Ледяной лес, дорога тянулась на север.

Пролегая по преданному забвению Ледяному полю, дорога тянулась на север…

В тех краях, где некогда одиноко возвышалась Святая гора — символ блеска и величия драконьего племени — больше никогда не будет так спокойно, как это было прежде.

Теперь у подножия ее развалин вся земля на много миль вокруг пестрела большими шатрами, временными постройками, наспех сколоченными мастерскими и другими подобными сооружениями, и не было им ни конца, ни края.

Пространство у подножья некогда величественной Святой горы, вследствие землетрясения за считанные секунды превратившейся в груду камней, теперь было полностью расчищено.

Святая гора… Ее вершина, представлявшая собой цельную металлическую породу, теперь была по кускам растащена по мастерским, откуда день и ночь вздымались струи горячего густого дыма, застилая неба толстой темной пеленой.

Группы орков с обнаженными торсами, являя миру свои крепкие мускулы, тут и там взмахивали своими орудиями, прокладывая проход сквозь оставшееся целым основание горы, представлявшее собой цельную металлическую породу. Отломанные куски ее тут же свозились в ближайшие мастерские, где под руководством гномов-мастеровых они складывались в плавильную печь, раскалялись до очень высоких температур и постепенно превращались в жидкий чугун…

Из каждой мастерской доносился рев десятков гномов-кузнецов. Это племя прирожденных ремесленников целиком отвечало за производство вооружения и боевого снаряжения для всех преступных народов. Отовсюду доносился лязг стучащих по железу стальных молотков. Лица почти всех гномов были покрыты густым слоем сажи, стоило налететь легкому порыву ветру и всколыхнуть их длинные бороды, как с них тут же поднималась густое облако черной пыли.

Армия преступных народов была чрезвычайно многочисленной, а потому уже имеющегося у них вооружения было отнюдь не достаточно.

Вот уже два года прошло с тех пор, как они захватили Святую гору. Эта местность особенно богата металлической рудой, но даже несмотря на непрерывную ее добычу и переработку, за это время обеспечить достаточным количеством вооружения всю армию до сих пор так и не удалось.

Почти все гномы, кто мог держать в руках тяжелый топор для ковки железа, были с утра до ночи заняты в мастерских, включая женщин. На самом деле, внешне очень трудно было распознать, кто из них мужчина, а кто женщина, потому что все гномы от природы обладали крепким телосложением и сильными руками, а также могли взмахивать топором и одновременно издавать грозный рык. И даже почти у всех женщины были такие же как у мужчин густые и длинные бороды. Голос каждого (и каждой) из них был подобен раскату грома.

Несмотря на то, что все трудоспособные представители племени были заняты на производстве, рабочих рук по-прежнему не хватало, поэтому большая партия орков, даже копытных (быков, лошадей и тому подобных тварей) — все были вовлечены в процесс изготовления оружия, выполняя простые работы, требующие только физической силы.

Если бы кто-то с материка вздумал заглянуть в этот глухой и богом забытый район, то он бы никогда не подумал, что перед ним военный лагерь — скорее, он бы принял все эти постройки и палатки за строительную площадку, на которой в ускоренных темпах сооружается что-то грандиозное.

Орки со свойственным им пылом приступили к работе, помогая гномам завершать сложный процесс производства вооружения, и даже надменное и заносчивое племя тигров также подключилось к всеобщему энтузиазму. К сожалению, прирожденные смелые воины, они не в состоянии были выполнять черную работу, поэтому глава племени в конце концов приказал своим подчиненным бросить это дело и заняться учетом и другими административными вопросами.

Повелитель племени тигров, большой и сильный тигр по имени Тонху, поступил так потому, что он был чрезвычайно недоволен!

И хотя почти все войско уже давно превратилось в бригаду рабочих, но в конце концов оно уже целых два года неустанно трудилось над производством вооружения армии численностью более миллиона солдат! А ведь даже те же латы сделать было не так просто, к тому же, гномы малочисленны, да и не все из них обладали способностями к ремеслам.

Но больше всего Танху приводило в ярость то, что почти все произведенные латы, по качеству превосходившие остальную продукцию, прямиком отдавались другому племени — волкам!

И такое решение принял никто иной как этот заносчивый и ненавистный ему Король Эльфов!

Хотя себялюбие эльфа часто вызывало недовольство орков, но его реальная сила ни у кого не вызывала сомнений, и даже гордый повелитель племени тигров отлично понимал, что не в состоянии победить его. В то же время, племена магических животных очень нуждались в интеллекте представителей эльфийского племени.

Причина, по которой Лосюэ приказал все лучшее снаряжение отдавать волкам, была очень проста: волки были единственной кавалерией преступных народов!

Кавалерия!

Это слово со времен эпохи мифологических воин, вспыхнувших более десяти тысяч лет назад, болью позора звучало в сердцах преступных народов.

Потому что в ту мрачную эпоху тяжелая конница людского племени наголову разбила их армии, превратив само упоминание об этих до зубов вооруженных солдатах в самый страшный из кошмарных снов.

Ни искусные лучники-маги из эльфийского племени, ни отчаянные бойцы орочьего племени, даже собравшись вместе, не смогли разбить ряды слаженно действующих подразделений тяжелой конницы племени людей.

Проанализировав свои ошибки и сделав выводы из многовекового изгнания, преступные народы невольно должны были признать, что кавалерия — это самая сильная часть любой армии. В кровавых битвах на равнинной местности она была главным и самым эффективным козырем!

Но к сожалению, большинство орков по телосложению были крупными и неуклюжими. У них было все: и физическая сила, и военная выправка, и смелость, и дерзость, но одного они не могли добиться — создания мощной кавалерии, так как ни одна лошадь не могла выдержать массу их тел.

Об эльфа речь и не шла, ведь они умели свободно летать по небу, и им незачем было оставлять преимущество на воздухе ради господства на земле. К тому же, гордые и величественные эльфы ни за что бы не согласились отказаться от их многовековых традиций.

Что касается гномов… У них были слишком короткие и кривые ноги, их-то и ввек не научить управляться с живым транспортным средством.

Поэтому в связи с этим нововведением значимость волчьего племени значительно возросла! Потому что волки были единственным племенем, кто мог предоставить подходящее средство передвижения вместо лошадей.

Взрослые волки телосложением отдаленно напоминали людей — такие же сильные, такие же выносливые, но вместе с тем гибкие и мобильные. А теперь у них добавилось новое преимущество — они могли стать превосходным транспортным средством!

Поэтому как бы другие племена не возмущались, но статут племени волков все равно был возведен на небывалую прежде высоту. Именно они составляли ядро будущей тяжелой кавалерии.

Повелитель племени тигров и глава племени копытных, носорог Яньши, были недовольны произошедшими изменениями, но все же ради общего дела и им пришлось подчиниться.

Что касается предводителя племени Дуоминэйса… то его ненавидели буквально все. Он со всеми держался надменно и ко всему относился в равной степени равнодушно, а кроме того, он очевидно был таким же, как и все остальные члены племен магических животных, но во многих делах во всю поддерживал линию Короля Эльфов! По общепринятым законам этих племен, он мог спокойно считаться предателем.

Ведь зверь изначально должен поддерживать зверя. И только такой порядок может считаться правильным.

Племя волков получило свою часть доспехов и клинков, причем лучшую из того, что было произведено, кроме того, они освобождались от тяжелых работ в мастерских для того, чтобы все свое время посвятить изучению тактики боя кавалерийских подразделений.

Особенно после того как с материка возвратился Лосюэ!

Вот уже месяц, как он вернулся с территории людей.

Пройдя сквозь магический заслон, установленный Богиней на заброшенном Ледяном поле, Король Эльфов наконец вернулся в лагерь у Святой горы. Выглядел он очень измотанным. Но больше всего старейшин племени эльфов удивило то, что прежде идеальный руководитель и прекрасный, пышущий здоровьем правитель, после своего возвращения вел себя так, словно из него высосали все жизненные силы.

Более того, на его очаровательном лице теперь красовалась огромная рана. Она уже начала постепенно затягиваться, но почему-то эльф использовал свои мощные магические силы, чтобы залечить ее… Как будто он специально сохранял ее как напоминание о чем-то.

Все заметили изменения, произошедшие с эльфом. Он все время молчал, предпочитая оставаться наедине с собой, и выражение лица его было все время печальным. Прежде он любил объезжать лагерь на своем единороге и, проезжая мимо эльфов, наслаждаться благоуханием преподносимых ему цветов и восхищенными возгласами своих подчиненных, а также вместе с ними танцевать эльфийские традиционные танцы и петь прекрасные баллады… Но теперь он полностью утратил интерес ко всему этому.

Никто не знал, с чем пришлось столкнуться Королю Эльфов в мире людей. Он сам не рассказывал, да и никто не смел его спрашивать.

Безусловно, некоторые, например вожди племени магических животных, встретившись с Лосюэ, тут же с удивлением отметили: его гордость как рукой сняло!

Раньше Король Эльфов был надменен до предела. Даже когда он улыбался, то смотрел на всех свысока, даже тем, кому он выказывал расположение, он улыбался, как добродетельный господин улыбается своим послушным слугам.

Но теперь Лосюэ изменился. Он почти не улыбался, а его взгляд теперь смотрел несколько напряженно, словно что-то не дает ему чувствовать таким же могущественным, как прежде. Зато теперь в нем появилась чувство скрытой, но твердой уверенности.

Боле того, Танху и Яньши отметили, что серебристая нить, так часто появлявшаяся вокруг запястья эльфа, куда-то исчезла!

После своего возвращения Лосюэ первым делом заперся у себя в шатре… Лагерь эльфов находился довольно далеко от Святой горы, они по природе своей любили окружать себя красивыми вещами, поэтому не удивительно, что они испытывали искреннюю ненависть к месту грязного производства, и звук ударяющегося о сталь молотка весьма раздражал их… вплоть до того, что эльфийское племя заявило протест: допустим, вы работаете с утра до ночи, но нельзя ли каким-то образом убавить этот отвратительный лязгающий звук? Лучше, чтобы он походил на звук музыкального инструмента… Столь вздорное требование ошеломило орков и гномов, но для эльфов это было так же совершенно естественно, как и необходимо…

Разумеется, это требование было решительно отклонено, и эльфы, чья гордость была уязвлена, перенесли свой лагерь на десятки километров назад, подальше от черного производства, в местность, где было более спокойно и не так грязно.

После возвращении Лосюэ не пожелал видеть старейшин племени — вместо этого он заперся в шатре для жертвоприношений предкам и просидел там десять дней.

Когда Король Эльфов вновь явил себя миру, настроение его было по-прежнему никаким. Первым его приказом было не созвать старейшин, ожидающих его команд, а пригласить в лагерь главу племени волков Дуоминейса.

Когда Король Волков явился, Лосюэ отдал ему какой-то документ, написанный его собственной рукой:

— Вот здесь — вся информация о военном деле людей — все это я узнал из летописей и различной литературы. В том числе и материалы по поводу того, как тренировать кавалерию и использовать ее на войне.

Отдав бумаги Королю Волков, Лосюэ многозначительно сказал:

Люди — вовсе не такие слабые, как мы думали. Они очень сильны! И у них есть много сильнейших!

«Так каких, как тот маг с горы,» — добавил про себя Король Эльфов.

В отличие от других предводителей, Дуоминэйс питал к нему искреннее уважение.

Потому что волки строго придерживались правила: чтить того, кто сильней!

По мнению Короля Волков, у Лосюэ были выдающиеся интеллектуальные способности, была огромная магическая сила, поэтому то, что он является руководителем всех преступных народов, для него было совершенно естественным и не поддающимся никаким сомнениям.

Поэтому волки были единственными из магических существ в лагере, кто всерьез признавал главенство эльфийского племени, а не так как остальные — внешне подчинялись, а в душе ненавидели.

Проводя Дуоминейса, Лосюэ в очередной раз восхитился ответственности, с которой он подходит к решению любых проблем. Он также был уверен, что волк непременно использует добытую им у людей информацию и превосходно натренирует свое войско.

Король Эльфов, проводил вождя волков, по-прежнему не созвал старейшин, а вновь затворился у себя в шатре.

Корни нескольких огромных зеленых растений высунулись из-под земли и сплелись в один тугой узел, образовав некое подобие здания: эльфы использовали свою магию, чтобы ускоренными темпами вырастить некоторые виды магических растений и создать из них дом.

В зеленом дворце бутоны и пыльца цветов излучали мягкое, но очень яркое сияние, поэтому в помещении было светло и не нужно было никаких осветительных приборов.

Король Эльфов запер дверь, а затем сел посредине комнаты. Перед ним стояла скульптура с огромным луком за спиной и красивыми острыми ушами — Бог Эльфов.

Лосюэ стоял на коленях перед жертвенным столом, на котором лежали два куска серебряной нити.

Лосюэ поднял взор на скульптуру и глубоко вздохнул, а затем, обращаясь к ней, произнес:

— Бог! Прошу тебя, скажи, что мне делать! Укажи путь! Куда простирается наша дорога?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 481. Переменная величина**

Глядя на возвышавшуюся над ним фигуру бога, Король Эльфов погрузился в глубокие раздумья. На самом деле, в течение тех десяти дней, что ему пришлось провести взаперти, он не переставал размышлять над одним мучавшим его вопросом.

Это будущее «возвращение», на которое уповают преступные народы — в чем его цель?

В отличие от предводителей племен магических животных, помышляющих только о мести, Король Эльфов самолично отправился в мир людей и в течение месяцев, проведенных в путешествии по материку, собственными глазами увидел великолепие культуры людей.

Эти огромные города с высокими постройками, величественные, наполненные высшими достижениями человеческой цивилизации: храмы, дворцы, деревни, поселения, Великий проход, Великий канал, развитый водный транспорт, огромный военно-морской флот. Особенно поразила его столица и… северо-запад!

Численностью населения люди в несколько раз превосходили все преступные народы вместе взятые, учитывая незатейливость мыслительных процессов диких зверей, один орк мог убить сразу нескольких солдат из людского племени.

Поэтому для большинства их них лозунг был таков: ворваться в мир людей и убить их всех! А затем отобрать материк, который изначально принадлежал только нам!

И что с того, что людей намного больше, чем нас? Если наш солдат может убить сразу нескольких их солдат!

Но даже эльф, собственными глазами увидев великолепие цивилизации людей, невольно признавал, что, возможно, людей можно победить, но чтобы полностью уничтожить их — это совершенно немыслимо!

Преступным народам еще очень далеко до такой степени могущества.

Люди располагали военным потенциалом гораздо более мощным, чем они. Да, у них нет таких мощных солдат, как орки, но зато у них есть неиссякаемый резерв рабочей и военной силы, а еще они контролируют все природные ресурсы материка, которые значительно помогают им в развитии.

А еще у них есть цивилизация и богатства, накапливающиеся и эволюционирующие в течение многих тысяч лет!

Уничтожить такое племя… Разве можно это сделать с опорой только на свои собственные силы?

А еще этот Герцог Тюльпан с северо-запада…

Вспомнив это ехидно улыбающееся лицо, Лосюэ невольно вздрогнул. Он был почти уверен, что в предстоящей войне этот человек еще преподнесет им немало «сюрпризов»!

— Великий бог! Я нуждаюсь в Вашем наставлении, — обреченно вздохнул эльф.

Внезапно сердце его забилось сильнее, точно почувствовало что-то. Подняв голову, эльф тут же изменился в лице.

Он увидел, как два обрывка серебряной нити, лежащие на столе, начали легонько подрагивать…

На далеком севере преступные народы продолжали активно готовиться к будущему вторжению. Мечтая о предстоящей битве, орки взмахивали острыми мечами и скалили зубы. Несколько десятков тысяч. Сотен тысяч. Миллион солдат… Такое крупное войско, подобно прибою, обрушится на материк и выместит на людях всю злобу и ненависть, копившуюся на протяжении нескольких тысяч лет. Для орков мысли об этом были как бальзам на душу.

Король Эльфов заперся в жертвенном шатре и никого не хотел видеть. Даже старейшины эльфиского племени вынуждены были день и ночь стоять на коленях возле шатра, дожидаясь позволения войти и увидеть владыку. День и ночь эльфы пели красивые баллады в надежде, что их король с прежней величественной и надменной улыбкой предстанет их взору.

Эльфийские песни смешивались с гулом стучащих молотков, доносившихся с подножья горы, образуя интересный колорит.

А еще дальше Дуоминейс собрался с силами и, взмахнув саблей, громко закричал, обучая своих солдат кавалерийским навыкам…

Похоже… в ближайшем будущем в этом мире произойдут коренные изменения.

Однако, что касается Двэйна, то с ним произошла одна неожиданная перемена, которая потрясла всех!

Или же это просто-напросто превратность судьбы! В империи лишь очень небольшое число людей из верхушки знало о секретных планах преступных народов. И эти люди, высокопоставленные сановники, втайне делали приготовления к предстоящей войне…

Но в это самое время случилось одно очень неприметное событие, которое внесло хаос в привычный ход вещей.

Пять сотен вооруженных до зубов солдат. Одетые в тяжелые доспехи, кавалеристы клана Тюльпана стремительно помчались в столицу.

Очевидно, это был отряд отлично обученных солдат — каждый из кавалеристов сидел на лошади прямо, приседая в такт ее аллюру, но вместе с тем, казалось, не прилагая к этому никаких усилий.

Триста всадников, ехавших впереди, держались довольно свободно, но на самом деле, они всегда были на стороже и готовы развернуть мгновенную оборону. Позади отряда неслась повозка, окруженная со всех сторон охраной.

Позади нее ехали оставшиеся двести всадников, также в стремительном галопе сохраняя четкое построение по рядам.

Повозка, ехавшая посредине, была украшена особенно пышно!

По размерам эта повозка превосходила обычные повозки раза в три. Ее тянуло шесть крепких, натренированных, быстроходных коней, которые бежали с одной, неизменной скоростью, ни разу не замедлив темп.

Если бы на эту повозку посмотрел человек, имеющий богатый опыт в области магии, то он сразу бы обнаружил, что во время езды от колес распространялись едва заметные магические волны, как будто с помощью магии ее владелец попытался уменьшить ее вес.

Роскошная карета была сделана из первосортного дерева, сверху на ее корпусе были выгравированы узоры, покрытые позолотой. Издалека эти узоры напоминали лепестки цветов, облепивших карету со всех сторон.

Если смотреть с неба, то можно было обнаружить, что весь этот узорчатый экипаж с высоты напоминал распустившийся тюльпан!

Магия, помогая колесам и спицам выдерживать такую скорость, не только облегчала вес кареты, но и уменьшала ее тряску на ухабистой дороге

Двэйн сидел внутри повозки на мягком вельветовом ковре, на ощупь напоминавшем облако, и почти не чувствовал ее движение, а легкое качание навевало сонливость, и маг чувствовал себя ребенком, лежащим в люльке.

Но сейчас Двэйну было не до сна!

Маг лениво развалился на сидении, но рука его крепко сжимала только что вскрытый конверт с письмом. Сургучная печать была грубо сорвана, на ней был изображены листья терновника — указание на то, что письмо было срочное и чрезвычайно секретное.

Двэйн сжимал в руке письмо. Он прочитал его несколько дней назад, да не один раз, но все же не удержался и снова достал его. Двэйн хмурился, как будто о чем-то усиленно размышлял.

Он задумался так глубоко, что в какой-то момент выронил из руки бутылку со свежим красным вином. Маг очнулся только тогда, когда оно намочило его одежду.

С горькой усмешкой похлопав по пятну, Двэйн снял испорченный халат и легким движением выкинул его в окно.

Очень скоро один из солдат, ехавших рядом с каретой, подъехал поближе и тихим голосом спросил:

— Какие будут указания, господин?

Это был начальник гвардии, старик Янь.

— А… — помолчав немного, маг уверенно и спокойно произнес. — Прикажи ехать быстрее!

Старик Янь тут же огласил приказ. Вскоре послышался скрип и свист разрезавшего воздух хлыста…

Кавалеристы мчались изо всех сил. Чтобы сохранить силы лошадей, за каждым солдатом было закреплено два коня, поэтому они не особо беспокоились о том, что они могут устать.

Двэйн глубоко вздохнул и закрыл окно. Взгляд его снова упал на письмо.

На самом деле, в письме была всего лишь одна строчка:

«Мой отец серьезно болен, призываю сановников возвратиться в столицу!»

А внизу стояла подпись принца Чэня.

Его Величество Августин Шестнадцатый серьезно болен?

Прочитав письмо, Двэйн, не долго думая, собрался и отправился в путь.

Маг отлично понимал, что сейчас жизнь императора очень важна! С какой стороны не посмотри, он уже давно стал марионеткой в чужих руках. Но он не должен умереть!

Нельзя допустить, чтобы он умер!

Кавалерия клана Тюльпанов, состоящая из пятисот вооруженных солдат, стремительно неслась в сторону столицы. Конечно, этот поступок Двэйна был весьма опрометчивым — согласно закону, въезд в столицу с собственными военными отрядами приравнивался к преступлению.

По положению Двэйна можно считать чжухоу (вассальным князем), но, возвращаясь в столицу, никто, будь-то генерал или представитель местной аристократии, не имел права брать с собой военные отряды.

Но, зная об этом, Двэйн все равно поехал в сопровождении кавалеристов. Все эти пятьсот солдат были лучшими бойцами из всего войска клана Тюльпанов.

Проведя в пути несколько дней и ночей, этот отряд, подобно урагану, ворвался в предместья столицы, чем немало насторожил столичные охранные гарнизоны. Однако, увидев на карете символику клана Тюльпанов, гвардейцы из осторожности предпочли хранить молчание и не поднимать тревоги, а потому не стали останавливать экипаж.

Потому что несколько дней назад из дворца поступил приказ: карета Герцога Тюльпана должна быть беспрепятственно пропущена в столицу, без задержания и досмотра!

Это означало следующее: даже если Двэйн приведет с собой многотысячную армию, он все равно может спокойно въехать в столицу.

Более того, в тот же день после обнародования указа у западных ворот столицы начал дежурить особые дежурные полки. К вечеру ворота были закрыты для простого народа, а потому, если какой-нибудь простой крестьянин или торговец стремился попасть в город, его разворачивали и приказывали следовать через другие ворота.

Западные ворота были специально освобождены для приезда Герцога Тюльпана!

Солдаты, дежурившие на этом направлении, еще издалека заметив карету герцога, тут же поспешили распахнуть ворота. Пятьсот солдат, словно вихрь, влетели в город и, нигде не останавливаясь, помчались прямиком ко дворцу, минуя все бумажные формальности на постах.

Конечно, охранники были очень недовольны этим указом принца. На их глазах в город въехал довольно крупный отряд кавалеристов, который поднял столько пыли, что они невольно закашлялись.

— Вот черт! Да ведь это местные полки аристократического клана! Эти ребята вооружены так, как будто едут на грандиозное сражение! А еще ведут себя нагло, нарушая закон! Вот варвары!

Такого рода перешептывания привлекли внимание командира полка, и он невозмутимо сказал:

— Варвары? Ну, вы и болваны! Вы видели, какой породы лошади герцога? Это же лучшие боевые кони, которых выводят кочевники! А их обмундирование гораздо качественнее, чем у самой лучшей столичной гвардии! Разве вы не заметили у них арбалеты, привязанные к седлам. Хм, я никогда не видел, чтобы кто-то, кроме солдат императорской боевой дивизии, был так хорошо вооружен! Варвары, говоришь? Ну, ты и тупица! Твои паршивые латы не стоят даже одной двадцатой их экипировки!

— Не может быть! Это ведь личная армия аристократического клана, откуда же у них могут быть такие дорогие доспехи и вооружение? Кажется, даже у личной гвардии императора нет такого превосходного обмундирования!

— Личной гвардии? — усмехнулся командир. — Ни для кого не секрет, что Герцог Тюльпан — самый богатый человек на всем материке! А если есть деньги, то можно изготовить такие доспехи, что любой позавидует! Я слышал, что довольствие солдат герцога намного выше, чем у нас!

Так, в бешеной скачке по улицам столицы кавалерия, наконец, достигла ворот императорского дворца. Здесь-то они, наконец, остановились.

Карета еще не остановилась, как Двэйн уже распахнул дверь и спрыгнул на землю, чем немало напугал старика Яня.

Но затем он посмотрел туда, куда был направлен взгляд мага, и увидел теперешнего, настоящего повелителя Империи — принца-регента Чэня, который лично вышел встретить дорогого гостя.

Хотя старик Янь больше не принадлежал к столичной гвардии, но ненависть к императорским покоям до сих пор кипела в его душе. Однако он тут же отдал приказ, и все солдаты соскочили с коней и приклонили колено в знак приветствия государя.

Двэйн почти бежал ему навстречу. Подбежав к принцу, он увидел в его глазах едва заметные огоньки гнева, смешанного с беспокойством. Он был чрезвычайно бледен, как будто не спал уже несколько дней подряд.

Не тратя время на церемонии, Двэйн тут же спросил:

— Как здоровье Его Величества?

Это его обращение было крайне невежливым, но принц Чэнь будто не обратил на это внимание. Окружавшие принца дворцовые стражи уже привыкли видеть такое панибратство между государем и Герцогом Тюльпаном.

— А ты, однако, примчался очень быстро, Двэйн. Я очень рад, — сказал принц осипшим голосом. — Однако сожалею, но на самом деле я соврал тебе.

Двэйн остолбенел, а затем с недоверием покосился на принца.

— Мой отец вовсе не болен, — говоря это, принц оглядывал всех присутствующих. — На самом деле, он уже умер. За день до того, как я тебе отправил это письмо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 482. Позорная смерть**

«Великий император Луолани, Его Величество Август Шестнадцатый… скончался?»

Когда принц-регент произносил эту новость, лицо его было мрачным. Он был таким бледным, что казался ожившим трупом с почти прозрачной кожей.

Двэйн тут же сообразил, что дело плохо!

Он невольно обернулся и посмотрел на свою карету: на самом деле, получив срочное письмо от принца, Двэйн тут же упаковал все необходимые лекарства, разумеется, магические и очень дорогие, и стремглав пустился в путь. Он думал, что с помощью этих лекарств, а также своих довольно глубоких познаний в сфере магии и врачевания, он сможет какое-то время поддерживать здоровье монарха.

Однако…

Однако император неожиданно для всех скончался.

Август Шестнадцатый правил Империей несколько десятков лет. Он выступил инициатором первой северо-западной войны и активно финансировал освоение южных морей и присутствие там военного контингента ради демонстрации могущества государства, и по случаю возвращения очередной экспедиции устраивал пышные церемонии. И теперь его не стало. Ради того, чтобы продемонстрировать триумф и великолепие военного флота, он в свое время не жалел ни сил, ни средств. Также по его инициативе был расширен на сто ли Великий канал. И теперь его не стало.

Возможно, если рассуждать с позиции чувств, Двэйн не испытывал к Августину Шестнадцатому никакой симпатии. К тому же, справедливости ради надо сказать, что этот император отнюдь не был талантливым управителем.

Он всегда жаждал величия и славы, а потому в отношении поддержания своего авторитета был просто безумцем и стремился к абсолютной, безраздельной власти.

За годы своего правления он кроме того, что постоянно тратил деньги на армию, еще и не раз подвергал Империю серьезной опасности. Он постоянно менял министра финансов, подстрекая его на бесконечные и бессмысленные внешние войны… Да у него даже почти не было никаких сколько-нибудь стоящих заслуг!

Во время его правления налоги, собираемые с простого люда, увеличились в несколько раз. Богатые плодородные южные земли вспахивались и засеивались без продыху. За это время численность рабов многократно увеличилась.

Даже в отцовстве он потерпел неудачу! Старший сын открыто противостоял ему, а младший никогда его не любил.

Такой император в глазах народа заслуживал только одной оценки: чем раньше умрет, тем лучше!

Однако для Двэйна и принца Чэня его смерть влекла за собой большие перемены. Он не должен был умереть так скоро!

По крайней мере, не сейчас…

Со времен переворота, случившегося три года назад, когда принц Чэнь отобрал у Августина Шестнадцатого реальную власть, роль старика в политике стала весьма символической. Да, он стал всего лишь символом императорской власти, но не более того. Точно так же, как некогда старик использовал младшего сына, как прикрытие для борьбы со старшим.

Настоящим правителем Империи уже давно был принц Чэнь. Он уже давно отобрал у отца всю власть в государстве и сосредоточил ее в своих руках.

Однако, пусть даже и марионетка, но Августин Шестнадцатый продолжал жить в этом мире, и это приносило принцу Чэню огромную пользу.

В день государственного переворота храм Богини Света неожиданно выступил на стороне принца Чэня, кульминационным событием которого стало его публичное крещение, которое осуществил Его Святейшество Папа лично, став «крестным отцом» реального правителя Империи. Для религиозной общины это был огромный успех в извечной борьбе между дворцом и храмом за власть в стране. Подумать только, государь унизился до того, что склонил голову перед папой, да еще и сделал его своим крестным…

Однако после этого события принц Чэнь рассказал Двэйну свои истинные намерения: он поклялся, что никогда не займет императорского престола.

Разумеется, религиозная община об этих планах принца-регента не знала.

По сути, принц уже сидел в императорском кресле. Для всех он был «регентом» только потому, что нынешний император еще не скончался, но как только он умрет, корона само собой окажется на его голове.

Некоторые незатейливые господа даже не стеснялись высказываться: может быть, молодой принц не станет дожидаться так долго, а постарается как можно скорее спровадить отца на тот свет, а затем тут же займет его место.

Однако, только Двэйн и еще несколько приближенных принца знали о его истинных желаниях и намерениях.

Старик-император нужен был ему для того, чтобы продолжать оказывать давление на храм.

Изначально принц планировал следующее: поддерживать такую ситуацию на протяжении лет десяти, а за это время подрастет его малолетний сын, и власть окончательно сконцентрируется в его руках. После этого армия, правительство и все остальное будут поставлены под жесткий контроль центра, и не нужно будет беспокоиться о том, какие новые козни придумает храм, чтобы пошатнуть его авторитет.

Теперь этой фигуры в его партии нет… И сейчас на повестке дня стоял главный и самый острый вопрос: как быть с престолом?

Лицо принца Чэня было одинаково мрачными. Затем они вместе вошли во дворец и, пройдя несколько площадей и коридоров, свернули за угол, вошли в опустевший зал.

Двэйн знал, что это были покои Августина Шестнадцатого.

Принц Чэнь еще довольно неплохо обходился с отцом, к которому не испытывал никаких родственных чувств. Лишившись власти, император был заперт здесь и вел скромную, уединенную жизнь. Стражи, охранявшие эти покои снаружи, были целиком и полностью преданы принцу Чэню. Слуг и сопровождающих отцу он также выбрал сам.

В старости этот тщеславный старик, всю жизнь гонявшийся за величием, был по несправедливости вынужден заканчивать свои дни в полном одиночестве. Жизнь его была ограничена пространством покоев и нескольких примыкающих к ним площадей.

Еще стоя снаружи, Двэйн отчетливо почувствовал распространяющийся из покоев запах смерти. Оттуда не доносилось ни звука — стояла мертвая тишина. В этот момент Двэйна одолевали сложные чувства.

Принц Чэнь внезапно обернулся. Лицо его искривилось в странной гримасе, на губах заиграла легкая насмешка:

— Все эти месяцы я посылал к нему дворцовых лекарей, чтобы тот тщательно следил за его здоровьем. Все они в один голос уверяли меня, что мой отец здоров, как бык, и если все будет нормально, он проживет еще лет пятнадцать.

Двэйн открыл было рот, но внезапно понял, что сказать ему особо нечего. Не говорить же, что ему ужасно жаль, тем более, внешне принц Чэнь не выглядел скорбящим. В данную минуту его одолевал гнев, с которым ему едва удавалось справляться.

— Трупы этих врачей покоятся здесь, под твоими ногами, — сурово сказал принц.

Голос его был ледяным.

Двэйн остолбенел и неосознанно перевел взгляд на свои ноги… Каменный пол под его ногами казался ровным, и ничего не указывало на то, что под ним закопаны чьи-то тела.

— Неужели врачи все до единого ошиблись в диагнозе? — не выдержав, тихо спросил маг, оглядывая затемненное помещение покоев.

— Нет. Их заключение было верным, — медленно произнес принц. — Если бы все было в порядке, мой отец не умер бы так скоро.

Двэйн обратил внимание, что когда принц это говорил, лицо его вновь приняло странное выражение…

На самом деле, Августин Шестнадцатый, правя страной несколько десятков лет, умер бесславно… даже можно сказать, что позорно.

Потеряв власть и будучи запертым в своих покоях, этот некогда грозный и могущественный император в душе испытывал очень сложные чувства.

Тоска по прошлому и осознание своего бессилия заставляли его постоянно думать о том, что его молодой сын оказался более энергичным, более умным и хитрым, чем он.

Даже находясь уже не вполне в здравом рассудке, Августин Шестнадцатый прекрасно понимал: назад дороги нет, и то, что потеряно, больше никогда на возвратить.

Поэтому, пребывая в постоянной тоске, он продолжал послушно жить во дворце среди богатства и роскоши.

Было очевидно, что император уже стар, и хотя он больше не сможет снова взять власть в свои руки, но все же непременно, во что бы то ни стало, попытается каким-то образом выместить всю злобу и ненависть, накопившуюся в его сердце.

Некогда будучи могущественным, император после потери власти все свои оставшиеся силы сосредоточил на женщинах.

Нет, конечно, он не мог погибнуть от рук какой-нибудь женщины.

Принц Чэнь очень внимательно следил за здоровьем отца. Император ел только самую лучшую еду и пил самые лучшие напитки, а что касается женщин, то принц приказал евнуху, ответственного за гарем императора, не позволять отцу слишком ими увлекаться.

Это было тем более понятно: все-таки император, как-никак. Но получалось так, что принц не только лишил его власти, но и строго ограничивал свободу его действий.

Поэтому император все больше впадал в депрессию.

В итоге, раз ему нельзя было приглашать в свои покои женщин столько раз на дню, сколько ему вздумается, он начал «улучшать» качество таких посещений.

Вся эта годами копившаяся тоска и злость в итоге выражались императором в «особой» манере. В прежней жизни это «хобби» было одним из главных пристрастий Двэйна, и оно тогда еще именовалось как «изгнание дьявола».

Принц Чэнь довольно хорошо заботился об отце, только лишь был слишком строг в своих требованиях и ограничениях. Он делал все, чтобы охранять его безопасность, включая еду и напитки и регулярные осмотры врачей.

Однако, в деле «изгнания дьявола» он все же не мог вот так просто стоять и пялиться на него.

Но даже это занятие имеет свои рамки! Можно было это делать грубо, но если переборщить, то результат может быть крайне плачевным.

Похоже, об этом-то как раз и забыл старый император, спешивший излить свои страдания в такой «деликатной» форме. Он использовал плеть, железные палки и различные другие оригинальные приспособления, издеваясь над наложницами в самом жестоком и бесчеловечном виде. Он обожал смотреть, как слабые и хрупкие женщины пронзительно визжат от боли под ударами плети. Как будто таким образом он вспоминал те дни, когда был могущественным и великим.

Безусловно, методы, которыми он этого достигал, были отнюдь не нормальными.

Недаром знаменитая поговорка говорит: где больше давление, там больше сопротивления.

Одна из служанок, будучи неоднократно битой плетью и испытав на себе все виды приспособлений, которые имелись в арсенале у императора, наконец, не выдержала и решила отомстить ему во что бы то ни стало!

Увлекшись очередной «игрой», старик-император не заметил, как в глазах девушки вспыхнул огонь ненависти. Когда силы его почти иссякли, он почувствовал на себе ее пристальный взгляд, а потом…

Посреди ночи раздался душераздирающий вопль, сотрясший весь дворец. Когда стражи вломились в покои, то застали императора в луже собственной крови. Вся нижняя часть его тела была залита кровью.

А та наложница, которая совершила это, еще перед тем, как стражи ворвались в покои, разбилась головой об стену.

А потом во дворец спешно пригласили лучших лекарей и магов, но их усилия оказались тщетны — спасти Августина Шестнадцатого не удалось. Организм старика был и так изношен, а потеряв столько крови, он, разумеется, не мог выжить.

В итоге в ту самую ночь император скончался.

Такова была кончина шестнадцатого императора Луолани. Самая позорная кончина в истории династии.

Слушая, как принц Чэнь абсолютно безэмоционально рассказывает о кончине отца, Двэйн не смел прервать его, не зная, плакать ему или смеяться.

Лицо принца вновь исказила злоба.

Очевидно, что принц Чэнь решил особо не распространяться о смерти императора, так как об этом официального объявления сделано не было.

А приговор, вынесенный принцем всем участвующим в этом деле лекарям, также был частью плана сохранения случившегося в строжайшей тайне.

— Вот так все примерно и произошло, — равнодушно закончил принц. — Перед нам встал очень сложный вопрос. Двэйн, я уверен, в этом деле ты не станешь ни с кем советоваться, поэтому и пригласил тебя сюда.

— Однако, я в самом деле не знаю, чем я смогу помочь Вам, — нахмурился Двэйн.

Очевидно, что сейчас главной трудностью было то, что сохранить смерть императора в тайне — чрезвычайно сложно!

Потому что хотя он был марионеткой, все же он был официальным лицом империи. Периодически принц Чэнь давал ему возможность появиться на каком-нибудь всенародно мероприятии, чтобы поддерживать его статус символа Империи.

Но теперь старик умер.

— Боюсь, что тебе и в самом деле придется короноваться, — вздохнул Двэйн.

А что еще оставалось делать? Не возводить же на трон десятилетнего сына, принца Чарли?

Когда маленький мальчик станет императором, разве он сможет продолжать быть регентом?

— Иди за мной.

Принц с мрачным выражением лица взял Двэйна за руку и вошел в покои.

В них не было ни души, но Двэйн увидел тело, лежащее на кровати и накрытое белой простыней.

Принц подошел к ложу и, остановившись в десяти шагах от нее, с мрачной улыбкой прохрипел:

— Отец, я пришел повидаться с тобой.

Двэйн не на шутку перепугался.

Затем посмотрел на бледную тень, медленно поднимающуюся с кровати.

Под простыней можно было разглядеть столь знакомое ему лицо. Это действительно был Августин Шестнадцатый.

Двэйн тут же все понял.

— Ваше Высочество, неужели Вы и в самом деле хотите так поступить? — серьезно сказал Двэйн. — Я не уверен, что это хорошая идея. Боюсь, обман будет раскрыт! В конце концов, старые чиновники непременно отличат подделку. Иногда даже одно движение, один взгляд может тут же испортить всю картину. А если так случится, то у нас будут большие неприятности.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 483. Двойник императора (часть 1)**

Двэйн понимал, что это отнюдь не самая лучшая идея, а наоборот — очень рискованная идея!

Хотя старик Августин Шестнадцатый уже два года как не принимал никакого участия в политике, однако в Империи было множество людей, которые пристально следили за его жизнью. Включая храм Света.

Можно представить, что если новость о смерти императора распространится по стране, то первый, кто радостно поаплодирует, само собой будет Папа Паоло Шестнадцатый. И вовсе не потому, что он так ненавидел его, а просто потому, что его смерть означает то, что принц-регент, наконец, официально займет трон и станет новым коронованным правителем Империи.

Безусловно, религиозной общине было выгодно видеть на престоле человека, который называет Папу «крестным отцом». И подумать страшно, что на всех торжествах августейший император, бывший принц Чэнь, публично склонит голову перед Папой и будет почтительно называть его «крестным». Для храма это будет полная и абсолютная победа! А для дворца это будет означать гораздо большее, чем просто потеря лица.

Прежде планы принца Чэня были таковы: примерно раз в месяц организовывать появление Августина Шестнадцатого на публике, например, участие его в конференции по стратегическим вопросам Империи или же его присутствие при параде.

Но в действительности, после того как принц принял крещение, в храме стали все чаще поговаривать о том, что было бы неплохо, чтобы принц поскорее короновался.

Для всех этих «святых бесов» было бы очень выгодно сотрудничать не с крестником-принцем, а с крестником-императором. Тот факт, что принц все никак не принимает царствование, у многих рождали некоторые подозрения: в конце концов, в его руках и так сосредоточена вся власть в стране, а император давно отодвинут на второй план, то почему же он до сих пор затягивает с коронацией?

В некоторых молитвах, совершающихся внутри общины, многие священники втайне желали, чтобы Богиня поскорее заставила принца поторопиться в надежде, что он как можно скорее подтвердит данные им некогда обещания.

— Я и не надеюсь, что с помощью двойника можно вечно обманывать столичную знать. Однако это поможет нам выиграть время, — невозмутимо объяснил принц.

Двэйн заметил, что, говоря об этом деле, он уже неоднократно использовал слово «мы».

С его слов Двэйн отчетливо понял одну вещь: до сих пор он был ближайшим соратником молодого государя.

Двэйн глубоко вздохнул.

— Три дня, — продолжал тем временем принц. — Через три дня состоится ежегодный праздник Цинфэн. Я спланировал церемонию всеобщей молитвы, это будет последний торжественный праздник, проведенный дворцом перед Новым Годом. Во время него я собираюсь продемонстрировать так называемого императора публике, а потом… А потом у нас будет еще два месяца. Я объявлю, что здоровье императора ухудшилось, и он некоторое время будет жить в уединении. Затем уже ему довольно долго не придется появляться на публике.

Двэйн вздохнул. Это едва ли не было худшее, что можно было придумать в этой ситуации.

В конце концов, все произошло так внезапно и, к тому же, испортило все далеко идущие планы принца. Конечно, сейчас было трудно придумать что-то безупречное для выхода из создавшегося положения.

— Однако, — предупредил принца Двэйн. — В праздничной церемонии Цинфэн примут участие все старейшие придворные чиновники. Все они служили покойному императору с самого дня его коронации, а потому очень сложно гарантировать, что никто из них не раскроет обман. Кроме того, Ваше Высочество, Вы лучше меня знаете, что если вдруг об этом станет известно, то будет невероятный скандал!

Двэйн говорил очень серьезно.

— Я должен еще раз уточнить Ваши намерения: Вы точно не хотите короноваться?

— Я еще раньше принял окончательное решение по этому вопросу, — твердо сказал принц. — Я уповаю на Чарли.

— Но ему всего десять лет, и он не может за эти несколько месяцев вырасти настолько, чтобы стать императором, — на этом Двэйн вздохнул. — А этот двойник может помочь нам выиграть два, максимум три месяца. По истечении этого срока как мы убедим народ в том, что престол должен непременно перейти принцу Чарли?

Двэйн покачал головой.

— Ваше Высочество, Вы так молоды и занимаете такое высокое положение в государстве. Как же можно, не обращая на Вас внимание, передать престол десятилетнему Чарли? К тому же, ведь он Ваш сын. Если мы так поступим, то натолкнемся на мощное сопротивление всего народа.

Этот разговор Двэйна с принцем Чэнем само собой не укрылся от внимания того самого «двойника». На самом деле, все это время он в страхе сидел на постели, не смея пошевелиться, и с ужасом глядел на говорящих.

Перед тем как уйти и оставить Двэйна здесь, принц дал ему задание: обучить двойника необходимому на празднике этикету. До праздника оставалось все три дня.

Хотя Двэйн не был придворным учителем этикета, но задуманное ими дело должно было сохранять в строжайшем секрете! Принц Чэнь отнюдь не хотел, чтобы еще кто-то знал о нем…

В тот вечер, в день кончины старика-императора, принц Чэнь, ничуть не сомневаясь, тайно убил всех слуг, наложниц и страж императорских покоев.

В том числе и всех лекарей, которые наблюдали за здоровьем государя.

Вовне это происшествие было объявлено так: некий лекарь и маг-целитель, создавая сильнодействующее лекарство, по неосторожности пролили особо опасный яд, который, быстро распространяясь по воздуху, убил и находящихся неподалеку лекарей, и охрану и остальных…

Двэйн ничуть не удивился просьбе принца. В конце концов, чем меньше народу знали о том, что на самом деле случилось, тем меньше вероятности того, что это дело всплывает наружу.

Перед своим уходом, принц как-то странно посмотрел на Двэйна и многозначительно сказал:

— Насколько мне известно, ты прирожденный мастер симуляции. Само собой, ты сможешь обучить этим способностям других.

Сказав это, он повернулся и вышел из дворца.

Двэйн вздохнул, провожая его взглядом.

Сейчас покои никем не охранялись — принц Чэнь заранее позаботился о том, чтобы все свидетели развернувшейся здесь сцены были умерщвлены, объявив, что с этой минуты «охрана покоев Его Величества передается под ответственность дворцовых магов».

Теперь лишь двое слуг отвечали за порядок в императорских покоях — оба они были безоговорочно преданны принцу Чэню. Но снаружи не было выставлено ни одного охранника — вместо этого в полнейшей темноте дежурили дворцовые маги.

Окинув взором пустующий дворец, Двэйн приблизился к бедному «двойнику».

В реальности внешностью этот человек и в самом деле была очень похож на погибшего императора. С помощью особого макияжа отличить его от государя при тусклом свете было очень и очень трудно.

Однако те, кто много лет верно служил императору и был его ближайшим советником, распознать подделку не составило бы никакого труда. Более того, нельзя было сделать так, чтобы и манера речи, и голос, и движения полностью дублировали другого человека.

Двойника нашли почти сразу после смерти императора, можно сказать, что слишком быстро, а потому он был ужасно напуган, что делало невозможным научить его вести себя также величественно, как всегда держался на публике умерший государь. Августин Шестнадцатый не был хорошим монархом, но всю свою жизнь правя Империей, он само собой обладал этим особым величием, проявлявшимся в его жестах, походке, манере обращаться к своим подданным.

Двэйн, оставшись один на один с «двойником», тут же понял, что как только этот человек появится на публике, обман тут же станет явным.

Однако в столь отчаянном положении Двэйн не мог придумать ничего другого.

Двэйн решил, ни о чем не думая, заняться этим делом. Он достал из-за пазухи накопительное кольцо, вынул оттуда несколько бутылочек с лекарством и смешал на глазах у «двойника».

Глядя на то, как Двэйн быстрыми и ловкими движениями откупорил бутылки и стал замешивать лекарства, которые шипели и пузырились, двойник испугался пуще прежнего.

Наконец, набравшись храбрости, он дрожащим голосом взмолился:

— Прошу Вас. Не… не убивайте… меня…

— Я вовсе не собирался убивать тебя, — сказал Двэйн, стараясь, чтобы его голос звучал как можно мягче.

В конце концов, этот бедный малый был абсолютно безвинным и лишь случайно был замешен в это дело. Такова сущность политики.

Двэйн протянул ему лекарство.

— Выпей. Оно очень горькое, но его ни в коем случае нельзя сплевывать. Затем ты сможешь спокойно поспать.

Слово «поспать» произвело на двойника неожиданный эффект — неверно истолковав его смысл, он тут же вскочил с кровати и бухнулся перед магом на колени, схватившись за полу его плаща.

— Прошу Вас, не убивайте меня! Не убивайте!

Двэйн помог ему подняться и внимательно оглядел его. К его удивлению, двойник был вовсе не стар — на вид ему было лет сорок или чуть больше. Слуги принца по его приказу слегка подкрасили его, но так неумело, что было видно, что все морщины на его лице – нарисованные…

В этот момент Двэйн почувствовал себя так, словно камень упал на его сердце. Не было и речи о том, чтобы с помощью такого грубого макияжа обмануть людей, которые следовали за императором не один десяток лет.

— Я вовсе не хотел убивать тебя, — маг схватил беднягу за воротник и со злостью сказал. — Думается, ты вовсе не такой уж кретин, каким пытаешься выглядеть. Ты ведь отлично понимаешь, что мне от тебя нужно, не так ли?

Он перестал трястись и утвердительно кивнул.

— Очень хорошо, — невозмутимо продолжил Двэйн. — Тогда ты также понимаешь, что никто не должен узнать об этом. Ты беспокоишься о том, что тебя, в конце концов уличат во лжи, не так ли?

— …Да, — обреченно вздохнул двойник и дрожащим голосом сказал. – Господин… Я…. я всего лишь портной. Некогда я занимался кройкой платьев для Его Величества… Несколько дней назад принц Чэнь вдруг приказал схватить меня и доставить сюда… Я… Я ничего не знаю…

Он умоляюще глядел на Двэйна. Зубы его все время стучали.

— А? Так ты дворцовый портной? — глаза мага заблестели. — Говоришь, что некогда кроил одежду для императора? Тогда это многим облегчает задачу. Раз ты был довольно близок к Его Величеству, значит, ты знаешь его обычные привычки и движения, не так ли?

— Я… я… — зубы его стучали так, что он не мог произнести ни слова.

Двэйн сжал ему подбородок и принялся внимательно разглядывать его лицо.

Он несколько раз видел императора. Вынув из-за пазухи кисть, он принялся что-то вырисовывать на его щеках.

Лицо двойника продолжало трястись, но он не смел отстраняться. В конце концов, он закрыл глаза, и из них выкатились две крупные слезы.

Двэйн невольно вздохнул, и голос его само собой смягчился.

— Скажи мне, как тебя зовут.

— Грумм. Господин, меня зовут Грумм.

— Очень хорошо, Грумм, — улыбнулся Двэйн. — У тебя есть семья?

— Есть… есть, господин. Жена и две дочери.

— О. Они в столице?

— Нет, господин. Они не в столице. Два года назад, после переворота, я очень испугался, что впоследствии могут произойти еще более масштабные события, а потому поспешил отправить их домой.

— А где твой дом?

Разговаривая с двойником в столь непринужденном тоне, Двэйн продолжал что-то рисовать на его лице.

— На юге. Провинция Лиэр, господин… Мой дом в провинции Лиэр.

— А, я там был. Это к югу от равнины Роулингов, — спокойно улыбнулся Двэйн. — Я как-то ездил в Баньцзюэ. И там со мной приключилось немало всего интересного. Да. Ты знаешь этот город?

— Да, я знаю, господин… — менее напряженно ответил Грумм.

Герцог Тюльпан показался ему человеком очень простым и дружелюбным, поэтому в его сердце загорелась надежда.

— Баньцзюэ… Мой дом расположен недалеко от Баньцзюэ.

— Именно там я впервые встретился со своей женой, — снова улыбнулся Двэйн. — Тогда я стал шантажировать ее. Она была всего лишь маленькой, глупой девочкой. А у тебя как? Скажи мне, Грумм, как выглядят твои жена и дочери?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 484. Двойник императора (часть 2)**

— Мою… мою жену зовут… — Грумму точно передалось спокойствие Двэйна, или ему, наконец, удалось немного успокоиться.

Он принялся рассказывать о своей семье: он — портной, его жена некогда была дворцовой служанкой, но достигнув определенного возраста, вынуждена была покинуть дворец.

Грумм был портным при дворе Его Величества. Заработок неплохой, что позволило ему купить участок земли на родине. Сейчас там живут его жена и дочери… Не сказать, что очень богато, но одежды и еды в достатке.

Двэйн напустил на себя заинтересованный вид, продолжая что-то рисовать на лице «двойника» и периодически осматривать результаты своего труда. В то же время он то и дело непринужденно говорил «А еще? Что еще? А, вот оно что» и подобные фразы.

Наконец, закончив работу, он отпустил лицо Грумма и отошел, присматриваясь, все ли им учтено. Оставшись довольным результатом, он отошел, и с лица его моментально исчезло напускное дружелюбие.

Теперь он сделался очень строг.

Заметив, что господин отчего-то вдруг помрачнел, Грумм снова почувствовал страх и безысходность.

— Грумм, — сказал Двэйн, пристально глядя на него. — Я знаю, что ты не глуп, а наоборот, очень умный малый. Я не собираюсь обманывать тебя. Ты прослужил во дворце столько лет, а потому наверняка понимаешь, что исход этого всего для тебя только один.

Грумм остолбенел, но в следующую секунду громко всхлипнул.

— Я не хочу умирать, господин. У меня еще есть жена и дочери… Бедная Лена ждет, когда я вернусь домой. А моя маленькая Фэнна уже вот-вот должна выйти замуж… Уаааа, господин, прошу Вас, пощадите.

Выражение лица Двэйна оставалось неизменным, но глубоко в душе он тяжело вздохнул.

Он мягко положил свою руку ему на плечо.

— Грумм, я не хочу обманывать тебя… Да, несомненно, ты умрешь. Когда все закончится, ты должен понимать, что никто не захочет оставлять свидетеля…

Грумма передернуло, и он задрожал от страха. Он еще раньше догадывался обо всем, но теперь, когда Двэйн сам лично сказал ему об этом, он едва не повалился на землю.

Он не был храбрецом. И не был отважным рыцарем и вообще человеком высшей морали. Он был простым человеком, портным, ни на что не претендующим, просто робкий малый, не обладающий сильной волей.

— Я очень сочувствую тебе, правда, но я не в состоянии изменить твою судьбу, — похлопал его по плечу Двэйн. — Однако, хоть для тебя уже в жизни все решено, но тебе все же нужно очень хорошо выполнить свое последнее задание… великолепно выполнить его!

— Почему… — спросил Грумм, глядя на мага потухшим взглядом. — Ведь я все равно умру.

— Ради своей семьи. Ради дочерей и жены.

Этой фразой Двэйн сразу же привел его в чувства.

— Если ты откажешься выполнять это задание или все намеренно испортишь, то ты и сам должен понимать, что гнев принца-регента будет страшен. С другой стороны, если ты все сделаешь так, как надо, то хоть ты и умрешь… но я готов поручиться, что твоя семья получит достойное вознаграждение, которого хватит им на всю жизнь. Ты говоришь, что твои дочери вот-вот должны выйти замуж. Подумай о их судьбе, о их будущем…

Сказав это, Двэйн снова вздохнул и продолжил, тщательно подбирая слова:

— Возможно, я говорю слишком жестко. Но ничего. Тебе лучше взглянуть на это с другой стороны: после того как ты хорошо выполнишь свое задание, ты обменяешь свою жизнь на пожизненную гарантию благополучия своей семьи.

Грумм успокоился.

Последняя фраза Двэйна убедила его.

Он надолго погрузился в размышления. За окном уже стемнело, когда он, наконец, поднял голову.

Его взгляд теперь сиял твердой решимостью.

— Значит, Вы клянетесь выполнить свое обещание? — хриплым голосом сказал он.

— Да, я клянусь.

— Моя жена до конца не будет ни в чем нуждаться? — сквозь слезы снова проговорил Грумм.

— Да, никогда не будет, — строго ответил Двэйн. — У нее будет большое хозяйство, достаточное для прокорма семьи и получения неплохого заработка.

— А мои дочери?… Мои две дочери — Фэнна и маленькая Ирэн. Фэнне уже четырнадцать, в следующем году ее уже можно выдать замуж… А еще… Ирэн… ей только девять.

— Я клянусь славой моего рода, что у твоих дочерей будет прекрасное будущее. Муж Фэнны будет крепким и сильным мужчиной с хорошим заработком. Твоя младшая дочь получит отличное образование и станет очень богатой. А еще… Я распоряжусь, чтобы мои люди помогли твоей семье переехать на равнину Роулингов. Там о них позаботятся.

Грумм с силой сжал кулаки, точно пытаясь набраться решимости. Теперь у него были гарантии от самого Герцога Тюльпана, но отважиться на смерть было не так просто.

К счастью, через некоторое время Грумм встал. Он был бледен, руки его дрожали, но он все-таки собрался с силами и встал.

Затем он с силой вытер слезы, высморкался и сообщил Двэйну точный адрес, по которому проживала его семья, и полные имена жены и дочерей.

Ему можно было не сообщать таких подробностей — Двэйн и так мог отправить людей все разузнать. Однако, чтобы успокоить бедного малого, Двэйн внимательно выслушал его и по памяти повторил все, что тот ему продиктовал.

Только после этого Грумм, наконец, успокоился.

Теперь его душевные силы были расслаблены.

— Хорошенько отдохни. Сегодня вечером не умывайся, чтобы не стереть то, что я только что нарисовал на твоем лице. Это нам пригодится завтра, — Двэйн заставил его сесть и мягко сказал. — Лекарство, которое ты только что выпил, поможет тебе уснуть. Однако завтра по утру горло будет очень болеть, нужно немного потерпеть. Потому что ты…

… потому что твой голос сильно отличается от голоса Его Величества, и я могу подкорректировать его только с помощью этого лекарства.

Двэйн уже хотел было направиться к выходу, но Грумм неожиданно схватил его за рукав.

— Господин, я очень надеюсь, что смогу все сделать по высшему разряду.

Двэйн улыбнулся. Он в точности угадал настроение портного: раз он уже знает, что непременно умрет, то теперь ему оставалось только закончить начатое, тогда у него появится надежда, что его родные получат достойное вознаграждение.

— Верь мне. Я как и ты очень надеюсь на благополучный исход этого дела. К тому же… я хорошо помогаю людям притворяться…

Последняя фраза вырвалась у него неосознанно, и в следующую секунду сердце его сильно забилось.

Маг резко изменился в лице, однако ему удалось скрыть это от Грумма.

Он повернулся и вышел из покоев. Когда он очутился на лестнице, в сознании его прозвучала последняя фраза принца Чэня, сказанная им перед уходом.

«Насколько мне известно, ты прирожденный мастер симуляции. Само собой, ты сможешь обучить этим способностям других».

Почему он так сказал? Что он имел ввиду?

В сознании Двэйна подобно молнии промелькнула одна мысль. Очевидно, ответ был один: принц Чэнь наверняка знает о Хуссейне!

Он знал, что Хуссейн, изменив имя и внешность, скрывается у него, выполняя различного рода поручения.

Но как он узнал об этом?

Если принцу Чэню известно даже об этом, то о каких еще тайнах клана Тюльпанов он осведомлен?

Знает он или нет то, что Двэйн сделал с будущей императрицей? Ведь ни один нормальный муж не позволил бы другим мужчинам так обходиться со своей женой!

Знает ли он, что Двэйн хотел по-быстрому выдать замуж принцессу, разыграв столь «грандиозный спектакль»? Ведь ни один брат не позволил бы так играть со своей сестрой!

Принц Чэнь… Интересно, как много секретов он знает?

Глубоко вздохнув, Двэйн посмотрел на ночное небо. В душе он неустанно говорил себе: спокойнее, спокойнее…

Маг быстро привел в порядок свои мысли: если принц Чэнь знает о Хуссейне, то кто и когда рассказал ему ою этом? В разговоре он ни разу не упомянул об этом деле, но сегодня вдруг неожиданно сказал — уж не от того ли это, что принц сам только совсем недавно узнал об этой тайне?

Совсем недавно.

Глаза Двэйна блеснули.

Возможно, принц Чэнь узнал об этом не через представителей клана Тюльпанов (невозможно, чтобы кто-то из них пошел на предательство и стал шпионом двора) — очень возможно, что новости распространились из храма.

Да. Очень возможно.

Религиозная община воевала с дворцом уже тысячу лет. Стороны никогда не нападали друг на друга в открытую, но на протяжении всего существования империи не раз стремились подорвать авторитет противника, действуя у него за спиной. Заставить лагерь неприятеля пройти через пару кругов ада — это уже давно ни для кого не было неожиданностью.

Да, должно быть, именно так. Принц Чэнь наверняка совсем недавно узнал о том, что Двэйн тайно укрывает у себя Хуссейна.

Приняв твердое решение, Двэйн уверенной походкой покинул дворец.

В сложившейся ситуации Двэйн не поехал в резиденцию, принадлежавшую клану Тюльпанов, а остался переночевать во дворце.

Пятьсот всадников, прибывших вместе с ним, были поселены вместе с солдатами императорской лейб-гвардии.

В эту ночь Двэйн, не смыкая глаз, усиленно размышлял над тем, как разрешить внезапно возникшую проблему.

Или может… прямо объявить о передаче трона маленькому принцу Чарли? А если кто-то начнет возмущаться, то просто не обращать на них внимание! В конце концов, все рычаги власти сосредоточены в руках принца, а то, что он не сел на престол, а посадил на него вместо себя своего сына — целиком и полностью дела императорского дворца. А если люди станут возражать, то и пусть.

Религиозная община, несомненно, будет против… Это совершенно очевидно! Это будет равняться тому, если бы принц Чэнь нанес публичное оскорбление служителям культа Богини.

Но Папе отлично известно, что в скором времени на материк вторгнутся преступные племена. Разве он посмеет ссориться с дворцом в такое напряженное время? Настолько ли он дерзок, чтобы предпочесть интересам империи свои личные амбиции?

Нет, он не осмелится. Ему придется проглотить эту обиду.

Да… но…

В этот момент Двэйн подумал о другом. Ведь осмелился же Папа в такое время отправить людей сводить с ним счеты, а этот поступок уже сам по себе был не в интересах империи.

Поэтому надеяться на благоразумие храмовников отнюдь не следовало!

Проразмышляв над этим полночи, Двэйн невольно занервничал.

«Да пошло оно все к черту! Пусть об этом беспокоится дворец, мне то что за дело? Скандал так скандал! Он все равно обрушится на головы засевших во дворце чиновников! Если принц поссорится с храмом, он первым же станет козлом отпущения. А я ведь Герцог Тюльпан, властитель северо-западных земель!»

На миг Двэйн очень разгневался. Он понимал, что это дело еще долго будет висеть над ним, как дамоклов меч, и принц не даст ему так просто расслабиться. В конце концов, он был одним из самых влиятельных и преданных чиновников империи. В такое время владыке не нужны лишние неприятности.

Как только занялся рассвет, Двэйн встал с постели и вышел из своих покоев.

Кроме того, что принц Чэнь распорядился о его комнате, он еще и направил дворцовых страж охранять ее. Как только они увидели, как Герцог Тюльпан выходит из своих покоев, то тут же в панике принялись приветствовать его.

— Господин, Вам некомфортно в этих комнатах? Или эти неуклюжие служанки недостаточно хорошо ухаживают за Вами?

Двэйн усмехнулся.

— Если даже во дворце мне будет некомфортно, то боюсь, что в этом мире я никогда не найду себе подходящее место, — глядя на испуганные лица охранников, он веселился от души. — На северо-западе климат суровый, а нравы грубые, к чему я уже привык. Поэтому в столь теплом месте, в окружении стольких вежливы людей, я само собой не могу уснуть.

Начальник караула тут же изобразил на лице улыбку и, хлопнув себя ляжкам, сказал:

— Да-да! Герцог несет пограничную службу, а потому не привык к столь роскошным спальням. Однако, Вы, Ваше Светлость, пользуетесь особым доверием Его Высочества, поэтому имеете полное право ночевать во дворце. Если бы на Вашем месте был кто-то другой, то ему бы такой милости оказано не было.

Двэйн слегка улыбнулся, а затем якобы случайно выронил из кармана пару золотых монет.

— А где люди, которые вчера приехали со мной? Их всех поселили с гвардейцами? Пошли людей и вызови мне командира моего отряда. Мне нужно обсудить с ним кое-какие личные вопросы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 485. Несправедливо! Нечестно!**

Глава официантов принял награду Двэйна, не посмел пренебречь ей, через мгновение он рысью побежал привести Старика Смоука. Двэйн переодевался, пока несколько придворных горничных ожидали его, когда увидел как Старик Смоук входит в комнату. Не в состоянии сдержать смех, Двейн спросил:

— Ну, как военный лагерь королевской армии? Привык к такой жизни?

Другие люди не знали, что Старик Смоук понял значение этих слов, ведь он сам когда-то был хранителем армии Юлина. Он поколебался и, равнодушно помотав головой, ответил:

— Несмотря на то, что в северо-восточных казармах нам было комфортно, здесь все так хорошо.

По его равнодушному виду было понятно, что к армии Юлина он уже не испытывал никакой привязанности.

Двэйн махнул горстке прислуги, чтобы они вышли. После он сказал:

— Старик Смоук, отправляйся в город и найди господина Ланхая. Ты должен знать его имя. Быстро пойди и скажи ему, что мне нужно спросить его совета в одном деле. Пусть он ждет меня в Тулинском доме Тюльпанов сегодня вечером!

Договорив, он взял со стола ручку и написал на ладони Старика Смоука китайский иероглиф, означающий «экстренная ситуация». Другие люди не понимали значение иероглифа. Как самый выдающийся и дисциплинированный ученик Да Сюэшана, Ланхай обязательно поймет, что это значит. Однако время было очень непростым. Двэйн боялся, что Ланхай не придет, и мог использовать только этот способ. Как только Ланхай увидит этот знак, он придет хотя бы из любопытства.

Старик Смоук – это не тот человек, который любит много говорить. Он только и знал, что дело, порученное Двэйном, необходимо выполнить. В этот раз он тоже ничего не сказал, кивнул головой и вышел за дверь.

Сразу после того, как Двэйн позавтракал, к нему для встречи пришел придворный маг, одетый в красную мантию. Двэйн знал, что с самого детства принц Чэнь овладел силой придворного мага. Можно сказать, что он был одним из самых доверенных людей во всем дворце. Ни гвардейцы, ни придворная охрана, ни прислуга, а сила этого придворного мага.

Волшебник выглядел равнодушным. Увидев Двэйна, он тоже говорил немного. Непосредственно он и привел Двэйна во дворец, в котором жил император Августин Шестой.

Двэйн увидел замену императора – Грумма. Этот жалкий человек выглядел болезненно, Двэйн знал – лекарства, которые он дал ему, подействовали очень эффективно. Горло Грумма быстро распухло, и когда Двэйн вошел в комнату, Грумм расчесывал свое горло, катаясь по земле от боли. В это время Принц Чень тоже стоял у кровати. Увидев как входит Двэйн, принц спросил его, немного сомневаясь:

— Двэйн, что ты дал ему? Как это могло с ним случиться? Его горло так распухло. Вечернее собрание послезавтра…

Двэйн покачал головой:

— Эта опухоль пройдет к сегодняшнему вечеру. Ваше Величество, я дал ему то, что изменит его голос. Разве вы не заметили, что звук его голоса отличается от голоса первого императора слишком сильно?

На лице принца Ченя отразилось облегчение, он с улыбкой сказал:

— Ну, что ж, Двэйн, я немного спешу, ты знаешь мое настоящее настроение.

Двэйн пожал плечами и достал из-за пазухи маленькую ледяную ягоду, затем, тщательно отделив семена, протянул ее Груму:

— Съешь, это уменьшит твою боль.

Конечно же, принц Чень знал, что это была за вещь. Ничего не говоря, он просто вскинул брови. По его мнению, не было никакого смысла использовать дорогие ледяные ягоды, чтобы приуменьшить боль этого умирающего человека.

Очевидно было, что доверие Грумма по отношению к Двэйну было чрезвычайно велико: он сразу проглотил ледяную ягоду и после этого быстро стих. Двэйн посадил Грумма и внимательно посмотрел ему в лицо. Прошлой ночью Двэйн нарисовал на лице Грумма много линий, чтобы ориентироваться по ним, какие мышцы лица как трансформировать. Грумм помнил слова Двэйна, что линии стирать нельзя, поэтому сейчас они все еще казались очень четкими.

Прямо на глазах у принца Ченя Двэйн достал инструменты, которые отыскал вчера вечером в своей комнате, а также смеси, изготовленные прошлой ночью. Сначала он покрасил смесью волосы Грумма в серый цвет, затем достал бутылку. Только он один знал, что внутри этой бутылки находится вода, взятая из родника времени. Конечно, это была не чистая родниковая вода, а разбавленная пресной в соотношении одна к тысяче. Эту пропорцию Двэйн исследовал на северо-западе.

Двэйн полагал, что даже с великолепным гримом невозможно превратить мужчину сорока лет в семидесятилетнего старика. Хотя черты лица Грумма схожи с чертами старого императора, возраст его совершенно отличается. Неважно морщины это, эластичность кожи или ее блеск, все они имеют огромное значение. Невозможно скрыть годы, используя только макияж.

Поскольку он не мог состарить лицо гримом, Двэйн выбрал жестокий способ сделать из него старца. Увидев, что Грумм допил содержимое бутылька, Двэйн забрал бутылку и беззвучно спрятал обратно в карман. Затем, под удивленным взглядом принца Ченя, внешность Грумма начала меняться. Скорость его старения можно было видеть невооруженным глазом! На лбу, вокруг глаз очень быстро появились глубокие морщины, изначально ясные глаза становились мутными. Кожа постепенно стала терять цвет и выглядела все старее и старее. Полные щеки впали, высохли и сморщились.

Быстрее чем мастер кун-фу доедает свою пищу, Грумм, которому было около сорока, состарился на двадцать лет. Кроме того, даже зубы его все выпали!

С самого начала взгляд принца Ченя выражал изумление. В конце концов, только что прямо перед ним мужчина среднего возраста относительно полный сил превратился в дряхлого старца! Внезапно в глазах принца Ченя вспыхнуло подозрение. Да, это была осторожность! Он сразу же внимательно посмотрел на Двэйна. Несмотря на то, что принц и сам был волшебником, он не знал, что за магию использовал Двэйн, чтобы изготовить такое зелье старения для Грумма. Он даже ни разу не слышал, что в мире есть снадобье, способное мгновенно состарить человека.

В его голове замелькало множество разных мыслей: что, если это зелье окажется страшным ядом? Если использовать такие средства, чтобы навредить людям, то тогда разве не?..

— Как ты это сделал, Двэйн? — голос принца Ченя был очень серьезен.

Конечно же, Двэйн понял, о чем подумал государь. На самом деле он тоже не хотел использовать воду из источника времени, но сейчас уже ничего не поделаешь, все равно не было другого способа так состарить Грумма.

— Это всего лишь магическое снадобье, которое я сам изготовил, — Двэйн пытался изобразить равнодушие.

— И оно может заставить человека постареть? Может, оно способно быть еще более эффективным? — спросил принц Чень.

— Нет, — соврал Двэйн. – Это всего лишь иллюзия, это не значит, что он действительно состарился, Ваше Высочество. Время пройдет, и зелье утратит свою эффективность. Он вернется в свой первоначальный облик. Приготовленное мной зелье будет действовать около пяти дней, или около того.

Двэйн подумал:

«Скорее всего, на следующий день после окончания собрания Грумм умрет. Это была ложь, но после смерти никаких доказательств не останется».

— Только и всего? — услышав объяснение Двэйна, принц Чень почувствовал себя немного спокойнее.

В любом случае, зелье показалось ему ужасающим, но он не стал продолжать расспрашивать Двэйна о составе снадобья. Принц ведь и сам был волшебником и понимал, что у каждого мага есть свои секреты, которые он не станет так просто раскрывать перед другими.

— Ну, что ж… Однако может переизбыток этого препарата привести к смерти от старости? — Принц не смог удержаться от вопроса.

— Нет, это невозможно», — ответ Двэйна казался очень спокойным. – Как я уже сказал, это всего лишь иллюзия. Передозировки быть не может, она бесполезна. Когда придет время, человек примет прежний облик. Все в порядке.

В конце концов, принц был регентом и не мог оставаться здесь весь день и наблюдать за тем, как Двэйн преображает Грумма, так как у него было множество дел, касающихся всей страны. Поэтому вскоре он ушел исполнять свои обязанности. У него было доверие к Двэйну, когда он уходил, поэтому он не оставил никого контролировать придворного мага.

— Хорошо! — Двэйн поднялся и похлопал Грумма по плечу.

Он оглядел его внешний вид со всех сторон.

Сейчас, кажется, нет недочетов. Вода из источника времени позволила Грумму состариться на более чем двадцать лет! Он и до превращения был очень похож на старого императора, но сейчас они были практически одинаковыми. Двэйн также использовал немного грима, чтобы закончить преображение и предать чертам лица Грумма больше схожести с чертами императора Августина Шестого. Теперь они с императором были одним лицом!

— Вечер послезавтра станет для тебя настоящим испытанием, — вздохнул Двэйн. – Самая большая проблема теперь – это то, что ваше с императором поведение отличается.

— Это потому, что я был всего лишь портным, — хриплым голосом ответил Грумм.

— Хорошо, портной, — пробормотал Двэйн, его глаза загорелись. — Вставай!

Грумм встал перед Двэйном.

— Отведи руки назад… Грудь выпяти вперед! Грумм! — вдруг Двэйн повысил голос до крика. — Помни, ты теперь – не ты! Ты теперь император! Император, который овладел когда-то всей империей! Император, у кого того есть все! Выпрями спину, и не надо оглядываться. Вот так!

Он поправил позу Грумма и сказал:

— Такого рода придворный этикет, темперамент, привычки и прочее за два дня не выучить, поэтому мы просто поступим следующим образом: ты должен помнить, с настоящего момента ты не улыбаешься и не смеешься, твое лицо должно быть каменным…

— Господин, даже если я захочу смеяться, вряд ли я смогу, зная, что умру через несколько дней, — слабо сказал Грумм.

Ничего не сказав, Двэйн кивнул головой:

— На самом деле, мне необходим такой эффект, Грумм. Настоящий Августин Шестой утратил свою власть, фактически он уже отрекся от престола. Как утративший власть император пустого полка, он, должно быть, очень подавлен. Поэтому ты не должен показывать радостных эмоций. Я вынужден требовать от тебя держать безэмоциональное лицо. Кто бы с тобой не заговорил — делай вид, что тебе все равно. И еще… Глаза твои должны быть нетерпеливые-нетерпеливые, можешь так сделать? Да, вот и все! Если тебе покажется, что ты не можешь ответить на чье-то высказывание как надо, тогда начинай стонать и делать нетерпеливое лицо. Это будет значить, что ты разочарован, и на любое дело тебе все равно. Вот и все.

После однодневного обучения Двэйн обнаружил, что оставив страх смерти позади Грумм, на самом деле, имеет большой талант к выступлению. Ему и правда следовало бы стать не портным, а актером. Хоть в этом мире и есть только опера.

— Во избежание упущений, в начале банкета, так как притворишься императором, тебе надо будет сказать несколько тостов. Только без продолжительных тирад, тебе надо всего лишь поднять бокал и с равнодушным и нетерпеливым видом сказать: «Да здравствует империя!», и все. И не забывай показывать разочарованный и скучающий вид.

Двэйн вздохнул. На деле как умирающий человек, играющий потерявшего власть императора, Грумм был все равно чрезмерно эмоционален для этой роли.

— Немного жестокий, немного подавленный, немного нетерпеливый и одновременно равнодушный, — осторожно сказал Двэйн. — Поняв эти четыре черты, ты сможешь обмануть большинство людей, и можешь быть уверен, что завтра вечером я постоянно буду находиться подле тебя и защищать тебя.

Во второй половине этого же дня Двэйн придумал своего рода упражнение. После того как он попросил разрешения у принца Ченя, он специально приказал прислать несколько блюд для Его Величества с королевской кухни. Когда придворные слуги, не знающие всего дела, прибыли с едой, «император Августин Шестой» после того, как снисходительно и безучастно пробовал блюда, чувствовал, что есть это невозможно, и начинал метать громы и молнии. Одна хрустальная бутылка, стоимостью в тысячу золотых была выброшена из зала, и даже голова одного из бедных официантов в итоге была разбита. Люди, присутствовавшие там, видели сердитый рев «Его Императорского Величества»:

— Вы все еще считаете меня императором?! Тогда почему сейчас вы так неучтивы со мной!

Дрожащая толпа смотрела на разъяренного императора, который уже потерял свою власть. Никто не смел сказать ни слова.

Все, никаких изъянов. Двэйн облегченно вздохнул за стеной. После того как толпа ушла, Двэйн стер холодный пот с лица Грумма и с улыбкой сказал:

— У тебя неплохо вышло, гнев ты сыграл отлично.

Ответ Грумма был холоден:

— Господин, я ничего не играл, я очень зол.

— Ээ… — Двэйн посмотрел на стоящего перед ним мужчину.

— Я не понимаю: я хороший человек, я не сделал ничего дурного, я добросовестно выполняю свою работу, я люблю свою семью… Но я не в состоянии объяснить, почему я хочу умереть? Да, я маленький человек, маленький муравей, но моя жизнь не может быть отобрана по чьему-то желанию! — голос Грумма был расслабленным и полным разочарования. – Это несправедливо! Нечестно!

Это был крик души маленького человека, его момент, однако Двэйн молчал…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 486. Ты не достоин**

Смерть невинных людей для Двэйна ровным счетом ничего не значила… Кроме того, он мог собственными руками убивать их.

В это время он устремил свой взгляд на невиновного издающего беспомощные крики портного, у которого на глазах наворачивались слезы от того, что у него не было возможности избежать своей печальной участи… Внезапно Двэйн почувствовал, что он и слова не может вымолвить.

Что я могу сказать?

Неужели я скажу ему, что ставлю общие интересы превыше его жизни? Ради того, чтобы угодить императорскому дому и религиозной общине? Для того, чтобы остановить расширение влияния религиозных лиц? Если позволить религиозной общине получить превосходство над императором, то тогда она сможет ослабить власть центрального правительства.

Верно. Вот он – величайший принцип. Двэйн, занимая высокий пост, уже привык смотреть на людей свысока, и, придерживаясь этого «величайшего принципа», он сначала хорошо все обдумывает, а затем принимает мудрое решение: кого оставить в живых, а кого принести в жертву.

Точно, иногда Двэйну нужно приложить много усилий, чтобы принять решение. Его могут охватывать сомнения и противоречия. Но постепенно он оставляет в стороне свои чувства и убеждает себя: все правильно! Я делаю это ради общего блага.

Но…

Сейчас перед ним находился этот ни в чем не повинный портной Гэ Луму, и сказать себе «ради общего блага» было сложно.

Гэ Луму разговаривал очень простым языком, открыто и без обиняков. И только это заставляло Двэйна задуматься:

— Я не понимаю, я – хороший человек и никогда не совершаю ошибок. Я всю свою душу отдаю своей работе, я люблю свою семью… Почему я должен умереть? Да, мое положение низкое, поэтому я ничтожный. Но разве можно только из-за этого отнимать мою жизнь?

Все потому, что я – простой человек. Потому что ничтожный, поэтому и должен стать жертвой?

Почему мою жизнь можно просто так взять и отнять?

Кто дал вам право решать, кого приносить в жертву, а кого нет?

Когда Двэйн подумал об этом, по всему телу вдруг проступил холодный пот!

Он смотрел на этого возмущенного, потерявшего надежду портного, у которого на глазах выступали слезы…

Двэйн не сдержался и спросил самого себя:

«Кто я такой, чтобы распоряжаться судьбами людей? И чем я тогда отличаюсь от Принца-Регента Сона и от той проститутки Богини Света?»

Мы похожи тем, что ставим себя выше живых существ и высокомерно смотрим на них. Придерживаясь «величайшего принципа», мы решаем судьбы этих простых людей.

Ставить общие интересы на первое место? И ради них приносить в жертву людей? Желания и волю людей можно просто так брать и игнорировать?

Постепенно Двэйн уже четко ощутил, что его сердце стало холодным и твердым. Он становился все хладнокровнее и безжалостнее.

Вместе с этим чувством он все сильнее осознавал правильность своих действий. Этот мир таков, что если ты не ешь людей, то они потом сами тебя съедят. Если во многих делах ты мягкосердечный, то непременно жди горя и беды!

Поэтому, когда в прошлом Двэйн отправлял ту красивую женщину с выразительными глазами, похожими на светлый блеск яркой луны, в степные земли, он оставался таким же хладнокровным. В то время Двэйну тоже было сложно совладать с собой, но он постоянно повторял себе:

«Это необходимо! Это правильно!»

Может быть, сегодня он встретил самого обычного и самого невиновного Гэ Луму, и поэтому в его сердце вместо холодного куска льда появились теплые чувства.

Точно… Тогда та девочка ушла и даже не оглянулась. Она не сопротивлялась… Она была готова принести себя в жертву… Поэтому Двэйн не думал слишком сильно об этом…

Но Гэ Луму? Он вынуждает! Он не желает смерти и не может умереть, не сопротивляясь.

В этот раз решение принимал не сам Двэйн. Но он должен был преданно исполнить его.

— Похоже, я еще недостаточно жестокий и свирепый… — Двэйн успокоил портного и вышел из зала. Все старания не были потрачены напрасно, по крайней мере, Двэйн полностью убедился во вчерашнем банкете.

Ночной ветер обдувал его лицо. Он так и не смог расслабиться…

Именно так. Мягкосердечный…

Двэйн даже не мог понять, о чем он думал в данный момент…

Возможно, из-за того, что его сердце сжалилось на короткое время.

Он поднял голову, чтобы посмотреть на цвет неба. Шаги становились быстрее, он поторопился в свою комнату, чтобы сменить одежду, затем ему еще нужно было сходить во дворец, так как он уже давно отправил старика Смоука за господином Ланьхаем!

Однако в то время, когда Двэйн возвращался в свое временное место жительства во дворце, он вдруг внезапно замедлил свои шаги!

Он сощурил глаза, и в них словно сверкнула молния. Он подсознательно посмотрел на слуг во дворце. Два молодых человека, держа в руках метлы, очищали двор от выпавшего снега. Издалека они увидели входившего во двор Двэйна, и сразу же поклонились ему. Их выражения лиц были такими, как всегда.

Двэйн пристально посмотрел на свою спальню и внимательно рассмотрел императорского телохранителя, стоявшего снаружи. Он тоже был весьма спокойным…

Неожиданно на лице Двэйна промелькнула улыбка, он медленно прошел вперед и махнул рукой двум своим прислугам:

— Оставьте меня одного, никого не впускать во двор! – договорив приказ, Двэйн быстрыми шагами направился ко входу в спальню, толкнул дверь и вошел внутрь.

Думая о чем-то своем, в мрачной комнате он быстро подошел к камину, чтобы зажечь его, но вдруг:

— Я собирался первым встретиться с Вами! Никак не мог подумать, что Вы сами придете! — когда он развернулся, то увидел, что на скамье сидел Ланьхай и улыбался, смотря на него.

Старый Ланьхай, укутавшись в шерстяной плед, втягивал голову в свои плечи.

Двэйн разжёг камин. Старик сразу же вытянул шею у теплого огня, вздохнул и медленно проговорил:

— Еще немного потеплее бы… Эх, люди стареют, здоровье сразу же становится не тем.

— Я никак не мог подумать, что Вы первый придете навестить меня, — Двэйн немного помотал головой. – Разве я не просил слугу, пригласить Вас во дворец и ожидать меня там?

Ланхай поморгал глазами:

— Господин Герцог, я обнаружил, что вы слишком торопились, когда написали несколько слов для меня на ладони слуги, поэтому подумал, что раз уж Вы так сильно торопитесь, а я все равно бездельничаю, то почему бы мне не прийти к Вам самому…

Двэйн хмыкнул. Звук «Хлоп!». Он открыл бутылку вина и подозвал старика к себе. Но старик помотал головой:

— Я постарел, и вино мне уже совсем некстати!

Двэйн запрокинул голову и выпил немного вина, чтобы промочить горло. Тон речи сразу же поменялся. Словно вся тоска из сердца вышла наружу. Он посмотрел на старика:

— Когда вы зашли сюда, не заметили ли кого-нибудь?

Ланьхай слегка улыбнулся:

— Во дворце еще нет таких людей, которые бы смогли знать о моем местонахождении!

Двэйн кивнул головой:

— И действительно.

С помощью мастерства Ланьхая один из его учеников со Снежной Горы сейчас превосходил даже самого учителя. Несколько перстней можно было насчитать. В целом императорском дворце, и даже в храме предков, были люди, которых Ланьхай опасался. В императорском дворце сейчас нет даже ни одного Бога Святого Уровня.

— Господин, мне нужно рассказать Вам одну длинную-предлинную историю, — Двэйн поставил бокал вина, сквозь смех и слезы промолвил. — Мне сейчас крайне необходимо услышать мудрый совет. По-другому сказать… Наставления. Кроме Вас, я не знаю ни одного человека, кто бы обладал такими же глубокими познаниями.

Ланьхай спокойно усмехнулся. Не подходившие его возрасту глаза блестели, словно звезды. Двэйн был не слишком учтив по отношению к этому мудрецу. Он сразу же начистоту стал рассказывать старику свою историю.

Сначала он рассказывал о преступлениях на северо-западе. Потом рассказал о том, что Священная Гора Драконов уже пала, и что преступные народы в ближайшее время могут вторгнуться в северо-западные земли…

Когда он рассказал об этом, то обратил внимание на выражение лица Ланьхая. Его лицо было спокойным, как будто бы ничего неожиданного не произошло.

— Вам уже известно? – Двэйн нахмурил брови.

— Мне нужно выразить свое недоумение? – спокойным голосом спросил Ланьхай. – Мне известны древние легенды, на Снежной Горе сохранились древние записи. К тому же, в течение нескольких лет Империя окрепла и смогла уничтожить северо-западную армию с помощью нового оружия. Опять появились новые военные расходы, и они только постоянно растут. На севере вообще не ведут счет деньгам, нагромоздили оборонительный рубеж Касперского! Эх, в общем, это так противно произносить это имя. Но, в любом случае, умному человеку всегда все понятно, вы на севере сосредоточили слишком много сил и в любое время готовы разделаться с врагом. Но если вспомнить о том, что говорилось в тех записях… То можно сразу дать ответ на все это. К тому же, не забывай, что Филипп является моим учеником.

Двэйн пожал плечами:

— Я сразу же понял. У меня остается около трех лет, — Двэйн сказал со смехом. – Только больше половины этого времени уже прошло… Мне следует тщательно подготовиться за это оставшиеся время. Чем полноценнее, тем лучше! В самое кратчайшее время мне нужно урегулировать все неопределенные вопросы! Мне следует применить необычные методы…

— Ты имеешь в виду подлые грязные безжалостные приемы? – спросил Ланьхай с полным безразличием.

— … — Двэйн оцепенел.

Потом кивнул головой:

— Если так можно выразиться…

Затем Двэйн рассказал о скоропостижной смерти старого императора, о сложных проблемах – все прямо высказал старику Ланьхаю!

— Когда он говорил «Нечестно!», у меня были странные ощущения! – Двэйн вздохнул. – Я вдруг сразу же перестал понимать смысл своих действий… Вплоть до того… Что у меня даже появились сомнения. М, вы понимаете меня?

— Примерно понимаю, — речь Ланьхая изменилась, он стал говорить с сарказмом. — Совесть замучила, так ведь?

— Допустим, — Двэйн заметил, что старик высмеивает его, но он не придал этому значение.

Он смотрел на этого дальновидного старика, и его глаза были полны надежды.

Прошло немного времени, и Ланьхай присел поближе к камину и стал наблюдать за языками пламени, пренебрежительным тоном продолжил говорить:

— Жаль, очень жаль… С самого начала я полагал, что ты уже превратился в настоящего лидера… Я когда-то испытывал восхищение к твоим успехам. Но… сегодня из-за твоих слов понял, что ты еще сильно не дотягиваешь! В сравнении с принцем Чэнем, ты еще просто-напросто безусый юнец! Я хочу тебя кое в чем убедить, если ты твои слова – правда, то лучше уступи прямо сейчас, пока ты еще пользуешься благосклонностью, откажись от своей власти в северо-западных землях, передай военную власть, а затем всей семьей переезжайте в маленький южный город, стань обычным фермером. Потому что… ты не достоин!

Эти безжалостные слова ошеломили Двэйна.

Он удивленно спросил Ланьхая:

— Я не ошибся? Господин Ланьхай, я хотел услышать Ваш совет, но Вы стали меня ругать. Я не достоин?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 487. Как камень с плеч**

— Да, ты не заслуживаешь, — Ланхай говорил с полной уверенностью. — Филипп – среди моих учеников самый выдающийся, несмотря на то, что он молод, он уже обладает мудростью и спокойствием. Он – неограненный алмаз. Не пройдет и десяти лет, как он станет премьер-министром. Он – будущий премьер-министр! Родригез – самый сильный из моих учеников по боевым искусствам. Он храбрый и верный, он обладает силой Ордена Святых Рыцарей. Характер его неумолим. Он – редкий талант. Что до талантов других ваших подчиненных, Генерал Лонгботтом немного странный человек: он всегда поступает непредсказуемо, выглядит несдержанным, однако он храбрый и осторожный. Он талантливый генерал. Если он когда-нибудь встретиться с Господом, то может просить, по меньшей мере, стать генералом всей армии! А господин Хусейн вообще не слушает того, что я говорю. Это и есть знамя того, что взращиваемое со всей душой храмом в течение многих лет сейчас тоже прогнулось под твою власть… Двэйн, подумай: есть ли на континенте человек, способный превзойти твой талант? Ах да, я почти забыл мастера в зеленом одеянии. Не говоря уже о вашей армии десептиконов, эта группа учеников магии с неограниченным потенциалом. А также твоя супруга – волшебница восьмого уровня. Так много талантливых людей, я едва могу сосчитать всех.

Слушая его речь, Двэйн не мог не улыбнуться:

— То, что ты говоришь, звучит неплохо. Кажется, на моей стороне очень много людей.

— К сожалению, хоть на твоей стороне так много влиятельных людей – ты не осознаешь тот факт, что являешься лидером! Поэтому, Двэйн, я говорю, что ты этого не стоишь! Ты недостоин быть лидером! Ты не заслужил возглавлять так много могущественных людей!

Но Двэйн не был дураком: он понимал, что старик специально использует такие колкие выражения, чтобы воодушевить его, поэтому он не сердился. Вместо этого он на мгновение серьезно задумался и спросил:

— Что же, по-твоему, «осознание лидерства»?

Видя, что старик молчит, Двэйн продолжил:

— Я знаю, рассудить логически – у меня есть причины полагать, что то, что я делаю — правильно! Например, жертвы: если ты сможешь достичь великих благ, жертвуя лишь маленькой частью чего-то, это правильно. Просто нужно смотреть с другой стороны: вместо того, чтобы обращать внимание на мелочи, нужно смотреть на общую картину…

Двэйн намеревался продолжать разговор, однако Ланхай внезапно прервал его:

— Мне неинтересно обсуждать с тобой, как должно или не должно быть, и также мне неинтересно обсуждать, что значит общая картина.

— Ээ… — Двэйн остановился и вопросительно посмотрел на Ланхая.

— Я только задам тебе один вопрос, — Ланхай усмехнулся. – Ты считаешь, ты хороший человек или плохой? Сначала обдумай хорошо этот вопрос.

Двэйн открыл рот и неуверенно сказал:

— Нуу… Я думаю, что я хороший человек.

— Нет! — без колебаний заявил Ланхай.

Двэйн выглядел подавленным:

— Ты хочешь заставить меня признаться в том, что я плохой парень? — Двэйн вздохнул. – Ну, что ж, тогда да, я плохой человек.

Однако Ланхай покачал головой, что удивило Двэйна:

— Нет, ты не прав.

Двейн замер.

Ланхай вздохнул и продолжил:

— Я расскажу тебе одну историю. Однажды был на свете человек, который был очень бедным. Его мать была стара, ему нужно было кормить ее. У него был и маленький ребенок, которого тоже нужно было кормить. Но у него не было денег. Он мог только воровать. Однажды результат его работы себя не оправдал: его поймали. Для большинства людей он стал разбойником и плохим человеком, но для своей матери и сына он был хорошим, потому что он не боялся рисковать, чтобы накормить своих близких.

Не дожидаясь, пока Двэйн что-то скажет, Ланхай быстро сказал:

— А вот еще один пример. Тысячу лет назад Великий император Арагон создал империю. Он объединил весь материк, уничтожив малые разрозненные государства! Это был замечательный человек. Для его верных подданных, которые поддерживали его, он, конечно же, был великим! Но что же относительно тех людей, которых он убивал? Арагон – мясник, палач и агрессор.

Говоря это, Ланхай смотрел на Двэйна:

— Я сказал, вор был хорошим и великий основатель тоже. Но скажи мне, кто из них хороший, а кто плохой человек?

Двэйн моргнул, посмотрел на Ланхая и сказал:

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Нет таких понятий, как «хороший» и «плохой». Есть разные позиции и перспективы. Что есть хорошее с собственной точки зрения, с чужой – плохо. Я понял все, что ты сказал. Но… Можно сказать, что этот аргумент правдив. Просто, согласно этому утверждению, все люди в этом мире подходят под стандарты плохих и хороших, не так ли? То есть, если все люди не будут такими, то и порядка в мире быть не может.

Ланхай рассмеялся, а затем, улыбаясь, наклонился к Двэйну с видом, как будто его слова были полны абсурдом.

Двэйн смотрел на старика, и по глазам его было видно, что он запутан:

— Неужели я сказал что-то не так? Но разве не должно быть у людей четкое понимание того, что правильно, а что нет?

Ты не просто наивный, твоя наивность даже мила. На лице Ланхая все еще была улыбка:

— Наконец-то, я понял, почему мой ученик Филипп хочет следовать за тобой, — после паузы старик повысил голос. –Двэйн, ты прав! У большинства людей на земле должны быть стандарты добра и зла, того, что хорошо, а что плохо! Иначе в мире действительно будет беспорядок! Но кое о чем ты забыл. Ты не обычный человек. Ты не из большинства! Ты – лидер! Ты – ответственный за жизни тысяч людей. Вот чего ты никак не поймешь!

Слова Ланхая как меч пронзили голову Двэйна. Он начал что-то понимать постепенно.

Слова старика как пощечина звенели в голове у Двэйна:

— В сердце ты, возможно, думаешь: правильно ли будет поступить так? Справедливо или нет? Есть в этом мораль или нет? В душе ты борешься, сомневаешься, ты смущен. Это не потому, что ты не понимаешь! А потому, что ты ставишь себя на это место, но это неправильно. Ты ставишь себя на место обычного человека, чтобы посмотреть на ситуацию. Но ты забываешь, что ты лидер! Ты не должен думать как обычный человек!

Слова Ланхая постепенно пробуждали Двэйна:

— С древних времен и до сих пор любой лидер, любой руководитель не использует стандарты добра и зла, чтобы обдумывать проблему. Они не думают, есть мораль в том или ином поступке или нет. Они думаю только о том, можно так сделать или нет! Они не думают, этот поступок хороший или плохой, они думают только о том, необходим этот шаг или нет!

Двэйн молча слушал.

— Поэтому я сказал, что сейчас ты недостоин быть лидером, ты недостоин иметь столько талантливых людей за собой, — Ланхай ухмыльнулся. – Потому что в глубине своего сердца ты видишь себя обычным человеком. Обычным человеком с понятиями добра и зла. Ты всегда хочешь, чтобы твои поступки сначала соответствовали стандартам добра, и только потом можно их совершать. «Я стал плохим парнем» и так далее, и тому подобное. К сожалению, ты забыл о том, что для лидеров не существует разницы между хорошим и плохим человеком. Есть только лидер, способный выдержать испытания и неспособный на это лидер!

— Лидер не должен рассматривать так называемое добро и зло… — пробормотал Двэйн.

Выражение лица мистера Ланхая стало очень серьезным:

— Я надеюсь, ты не просто говоришь это ртом, но и запоминаешь! А иначе ты просто слабак и не можешь быть успешным руководителем! Я не хочу, чтобы ты был хладнокровным, беспощадного лидера хорошим не назовешь. Даже главарь должен быть милосердным. Жестокие времена жестоки! Но для тебя стандарты добра и зла абсолютно не должны иметь такой же смысл, как для обычных людей. Тебе необходимо это понять, необходимо!

Двэйн молча кивнул.

— Я очень разочарован в тебе… — Ланхай вздохнул и слабо опустился на стул. – Может быть, я слишком о многом тебя прошу, в конце концов, сейчас только три года, как ты достиг этой позиции. Тем более, ты еще очень молод. Однако ты только что сказал, что у тебя сейчас напряженное время. У нас нет достаточно времени для медленного и спокойного развития в соответствии с назначенной траекторией. Поэтому тебе необходимо поскорее созреть и научиться не придерживаться хода мыслей обычного человека. Таким образом, страдать будешь не только ты, но и те люди, которые следуют за тобой, будут втянуты в это».

Ланхай резко поднялся, он выглядел напряженным. Он положил руки на поручни своего кресла и уставился на Двэйна:

— Я думал, ты искал меня по какому-то неотложному делу… А это оказалось из-за каких-то скучных неприятностей. Двэйн, я действительно хочу отчитать тебя! Какая у тебя сейчас самая сложная проблема? Я помогу тебе решить любую головоломку прямо сейчас! Тот подставной император и императорский вопрос? Ты сейчас с принцем Ченом в одной лодке. Проблема, с которой вы столкнулись, очень сложная… Но в это время ты тратишь свое драгоценное время и силы на то, чтобы думать о таком бреде, как нравственность!

Двэйн расправил плечи, он был серьезен как никогда:

— Господин Ланхай! Я был неправ. Я твердо запомню ваши сегодняшние слова.

— Конечно, ты должен помнить! — ответил Ланхай. – В противном случае, я вынужден буду сообщить своим ученикам о том, что они погибнут под твоими коленями!

Двэйн сразу улыбнулся, посмотрев ему в лицо; взял стул и сел рядом с Ланхаем:

— Ладно, забудем пока об этом. Сейчас мне действительно нужна твоя мудрость. Это дело я уже настолько понятно объяснил, какой у тебя есть способ решения этой проблемы?

Ланхай нахмурился:

— Ты имеешь в виду…

— Трон! — выдохнул Двэйн. – Принц Чень решительно намерен отказаться от престола. Он не может позволить королевской семье под его правлением преклоняться перед церковью. И ты знаешь, как только это положение будет исполнено, нам будет очень трудно управлять. Что касается меня, то я тоже не хочу видеть, как гордится чертова церковь. Раз принц Чень не хочет быть императором, то нам нужно что-то придумать. Дать кому-то другому стать императором. Или этот подставной «император»… Он не может дольше ждать. После послезавтрашнего банкета мы обязаны как можно скорее найти правителя для этой империи!

— Может быть регент?.. Маленький принц Чарли? — Ланхай нахмурился.

— Вот поэтому это и сложный вопрос, — улыбнулся Двэйн. – Принц Чень сам еще не стал императором, если трон унаследует десятилетний ребенок, все будут этому противиться. Какие есть еще варианты?

Ланхай нахмурился, он строго посмотрел на Двэйна и сказал:

— Ты слишком невнимательный, Двэйн. Ты всего лишь хочешь решить проблему трона? Но ты забыл, что главное сейчас — это послезавтрашний банкет. Твой трюк с подставным человеком еще может пройти. Если с этим не возникнет проблем, то и дельнейшие проблемы обсуждать не требуется!

— Банкет? — Двэйн задумался на мгновение. – Я думаю, проблема не велика. Я уже подготовил этого человека. Я считаю, что он не проявит никаких слабостей.

— Но если кто-то намеренно будет искать слабости? — холодно спросил Ланхай.

Двэйн задумчиво посмотрел на него.

— Ты только что затронул одну вещь: принц Чень уже, возможно, знает о делах Хуссейна. Однако большую часть информации он получает от церкви. Правда, церковь и императорская семья противоборствуют уже тысячу лет. Давай-ка вместе подумаем над этим: в церкви может быть подставное лицо от принца, но нет ли во дворце людей от церкви? Двэйн, это большая проблема! Ты не можешь не вмешаться. Если церковь уже узнала про какие-то изменения, на послезавтрашнем банкете они могут что-то предпринять…

Сердце Двэйна затрепетало от страха, он понимал, что это не невозможно.

Ланхай похлопал Двэйна по плечу:

— Я всего лишь хочу напомнить тебе: как поступить — зависит от тебя. Что касается трона, у меня есть одна идея… Выслушай меня…

Глаза Двэйна загорелись.

— Многие вещи еще необдуманны, но если привнести в твой план немного сверхъестественного, то ты сможешь нарочно запутать дело. Заставь людей трепетать в благовении, тогда… Никто не осмелится сомневаться, — Ланхай улыбнулся. –Например, религиозные ритуалы и церемонии, которые обманывают людей… Еще можно…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 488. Проект**

Нельзя не сказать, что принц Чэнь был очень усердным государем. По меньшей мере, после того как он захватил всю власть в Империи, он вовсе не забросил различные административные дела, как это делали многие его предшественники. Обычно он работал до глубокой ночи… особенно, если у него были какие-то очень серьезные дела, требовавшие немедленного решения.

В такое время принц обычно запирался в императорской библиотеке, которая испокон веков была главным местом для серьезных размышлений о государственной стратегии императоров Лоулани.

Когда принц запирался в библиотеке и не выходил оттуда до глубокой ночи, снаружи никто не осмеливался зайти и потревожить его.

Однако… в каждом правиле есть свои исключения.

На улице стояла холодная ночь, но в большом библиотечном кабинете было тепло, как весной. Он был спроектирован особым образом, разделяясь на внешнюю и внутреннюю комнаты: в первой располагалась просторная приемная с камином, в котором почти всегда горел огонь. В то же время стены этой комнаты были двухслойными, с пустым пространством между двух слоев. Тепло, шедшее из камина, распространялось по специальным каналам, вмонтированным во внутреннюю полую прослойку стены.

Поэтому теплый воздух непрерывно циркулировал по этим каналам, отапливая обе части комнаты. Даже если на улице стояли сильные заморозки, внутри библиотеки всегда было тепло и уютно.

Принц Чэнь, набросив на плечи легкий халат, сидел на стуле, погрузившись в полудрему. Перед ним на столе вот уже больше часа лежало донесение о финансовых поступлениях с юга. Но на самом деле принц не прочитал из него ни единого слова.

В данную минуту молодой государь размышлял над тем же самым вопросом, что и Двэйн: как быть с престолонаследием?

Неожиданно снаружи раздался легкий стук в дверь.

Принц Чэнь нахмурился. В глазах его мелькнуло недовольство.

— Кто там?

— Ваше Высочество, это я!

Выражение его лица смягчилось, так как он услышал голос своего доверенного мага. Если бы это был кто-то другой, то он не осмелился бы в такой час стучаться к принцу.

— У Герцога Тюльпана есть к Вам срочное дело. Он хочет увидеться с Вами прямо сейчас.

Глаза государя блеснули, и он вмиг соскочил со стула.

— Скорее позови его сюда!

Войдя в кабинет, Двэйн тут же отметил, какими красными были глаза принца. Бедный государь, он, должно быть, не спал уже не первые сутки. И отнюдь не от большой радости.

Принц указал на единственное в комнате кресло.

— Садись, Двэйн… Скажи мне, неужели с «ним» что-то не так?

— Нет-нет, — Двэйн отрицательно покачал головой.

Внешне герцог казался расслабленным. Он вынул из-за пазухи тонкую тетрадь и острожным движением положил ее на стол перед принцем.

— Что это?

— Один очень важный документ, Ваше Высочество, — улыбаясь, ответил Двэйн. — Я буквально только что закончил его писать.

Принц Чэнь нахмурился. На душе у него было невесело: ты сейчас в моем дворце, если есть какие-то срочные дела — лучше сказать сразу, чем тратить время на бессмысленную писанину!

Государь нахмурился еще сильней.

— Вы не хотите взглянуть? — усмехнулся он. — Я вложил в это творение всю свою душу!

Принц Чэнь, наконец, перевернул первую страницу — увидев криво написанную тему, он невольно должен был признать, что почерк Двэйна был очень корявый.

«Проект относительно союза кавалеристов материка».

Принц Чэнь остолбенел.

Союз кавалеристов?

В такое время проталкивать такой проект, не относящийся к основному делу?

Какой еще союз кавалеристов? Да кто сейчас вообще беспокоится об этом?

Принц пристально посмотрел на Двэйна, едва сдерживая гнев, ожидая его объяснений. Он был не дурак, и тем более знал, что и у Двэйна с мозгами все в порядке. Если он в такое время предлагает такой проект, значит, у него есть на то серьезная причина.

Отвлечь внимание? Отвлечь внимание толпы от вопроса с престолонаследием?

Да вроде как будто бы и нет…

— Расскажи мне о своих истинных намерениях, — нахмурился принц, отодвинув его доклад. — Скажи мне, какое отношение союз кавалеристов имеет к нашему общему делу?

Двэйн как-то странно усмехнулся.

— Если мы хотим решить нашу общую проблему, то боюсь, что это — самый лучший вариант.

Двэйн и принц Чэнь пробеседовали до рассвета. В библиотеке всю ночь горели светильники…

Новость о спешном возвращении Герцога Тюльпана уже распространилась по столице, а утром в тот же день несколько посланцев при императорском дворце на резвых скакунах выехали из дворца, держа в руках призыв ко всем влиятельным чиновникам и аристократом срочно явиться во дворец.

В полдень почти все чиновники с полномочиями девятого ранга и выше получили приглашение к участию в срочном совещании при дворе.

Перед его началом все его участники принялись горячо приветствовать Герцога Тюльпана, а те, кто находился с ним в более близких или дружеских отношений, даже обменялись с ним парой-тройкой любезностей.

Однако каждый невольно пытался выпытать у Двэйна как можно больше — раз Герцог Тюльпан внезапно получил приказ явиться ко двору, то наверняка по очень важному делу.

Старый канцлер Лобустьер прибыл вместе с мужем своей внучки, теперь одним из трех самых влиятельных людей в Империи — помощником главного министра страны, Камисилуо.

Этот молодой чиновник был давним другом Двэйна. Маг сначала поздравил его со свадьбой и выразил сожаление, что не смог принять в ней участие и торжественно преподнести подарки, а затем вручил ему щедрый подарок — коробку дорогих жемчужин с Южных морей.

Камисилуо радостно засмеялся и потихоньку оттащил Двэйна в сторону.

Здесь граф Билия, Деланьшан и другие — очевидно, они вместе составляют одну группировку.

— Скажи-ка, братец, — понизив голос, усмехнулся Камисилуо. — Между нами, друзьями — зачем тебе понадобилось возвращаться в столицу? Я даже слышал, что ты два дня жил в столице. Неужели случилось что-то действительно серьезное? Можно и поделиться со старым другом.

Двэйн, улыбаясь проходящим мимо чиновникам, тихо сказал:

— Да, в самом деле есть кое-что. Я приехал в столицу, чтобы предложить Его Высочеству один весьма интересный проект. Сегодняшнее собрание как раз этому и посвящено. Когда Его Высочество посвятит Вас в детали, будьте любезны, поддержите меня. Это проект несомненно должен быть одобрен!

Услышав слова Двэйна, окружающие чиновники в сердцах призадумались: раз ты, Двэйн, предложил этот проект, да и к тому же уже прожил во дворце два дня, значит, вы с принцем Чэнем давно все решили! А сегодняшнее собрание — не более чем видимость. И неважно, кто что скажет, мы можем только выразить одобрение или вовсе промолчать! И возражения не подразумеваются. Кто возразит — тот сущий глупец.

Граф Билия, призадумавшись, улыбнулся:

— Двэйн, твой проект, должно быть, очень занятная штука. Те, кто поддержат тебя в этот раз, в будущем непременно разбогатеют! Прежде мы здорово нажились на этих твоих воздушных шарах.

Двэйн слегка улыбнулся.

— Скажу прямо. В этот раз не только никто не получит прибыли, а еще и уйдет в минус. А некоторые даже вынуждены будут пролить свою кровь. Однако, господа, этот проект непременно нужно утвердить! За поддержку я непременно отблагодарю вас.

Камисилуо, как новое влиятельное лицо в Империи, не менее влиятельное, чем Двэйн, старался выглядеть также дружелюбно, как он, а потому слегка пихнул его локтем и рассмеялся:

— Да без вопросов! Двэйн, если только ты нас по миру не пустишь, то мы готовы поддержать тебя, вне зависимости насколько крупное дело ты задумал!

— Нет, по миру точно не пушу, — рассмеялся Двэйн. — Хорошо, господа, через несколько дней собрание закончится, и тогда пойдемте вместе на мой аукцион, и вы сами все увидите. Пару дней назад мне привезли с Южных морей очень занятный товар.

Не успел он закончить, как сзади послышались возгласы дворцовых служителей этикета, и во всем зале разом воцарилось молчание.

В зал вошел принц Чэнь, одетый в роскошные наряд с наброшенной на плечи меховой мантией, полы который длинной дорожкой тянулись за ним. Высоко подняв голову, он величественно взошел на ступени, ведущие к трону.

— Господа, — усевшись на царское кресло, сказал он (голос его звучал несколько хрипло — Двэйн знал, что это означает, что принц не спал всю ночь, — но как всегда очень отчетливо). — Я собрал вас сегодня по одну очень важному делу… Ныне дух рыцарства идет на спад, и военные дела империи постепенно ухудшаются… А ведь военное искусство — опора нашего государства Луолань! Потому я намерен восстановить Союз кавалеристов империи!

Сказав это, принц Чэнь хлопнул в ладоши.

По его сигналу боковая дверь зала распахнулась, и в нее гордой походкой зашел мужчина лет пятидесяти.

Он был очень крепко сложен и держался очень уверенно. На его осунувшемся лице читалась решимость — он был стар, но все еще красив, и к тому же обладал превосходными манерами.

Одет он был в классические доспехи тяжелой кавалерии черного цвета. Участвовать в собрании в таком наряды было несколько странно , к тому же его меч с крестообразной рукоятью был самым старым, самым нормативным оружием рыцарей.

Кавалерист вошел, сжимая в руках свой шлем с длинным пером, алым, как свежая кровь.

Он приблизился к трону и преклонил колено. Голос его звучал несколько взволновано:

— Многоуважаемый владыка материка, принц-регент Великой Империи. Ваше Высочество! Я, нынешний глава Ассоциации кавалеристов, рыцарь девятого уровня, потомственный защитник страны, меченосец и полководец, Алекс Дээр-Валери-Дэлон, приветствую Ваше Высочество!

Оказывается, он руководитель Ассоциацией рыцарей материка!

Что касается рыцаря Дэлона, то на самом деле все присутствующие в зале были с ним знакомы. Вот только все отнеслись к его появлению очень равнодушно.

И хотя очевидно, что все эти «Ассоциация рыцарей», «Профсоюз магов» и подобные организации очень влиятельны в Империи, но…

…похоже, реальное положение этого рыцаря было вовсе не таким уж высоким…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 489.1. Глава Ассоциации рыцарей материка**

На самом деле, этот Алекс Дээр-Валери-Дэлон был очень известен среди аристократов. Кроме того, если говорить о степени знакомства, то его знали гораздо больше, чем, скажем, главу профсоюза магов Ягэдуга.

Этот глава Союза рыцарей материка, господин Дэлон, имел множество очень любопытных прозвищ, данных ему представителями аристократических фамилий.

Например, «Дэлон-обманщик»: этот жалкий глава часто появлялся на различных аристократических собраниях и банкетах, терпеливо и последовательно рекламировал свою организацию и под различными предлогами собирал с богатеев пожертвования. Ассоциация кавалеристов материка уже давно пришла в упадок и превратилась в пустой звук, но немало аристократов соглашалось давать деньги, чтобы показать свою щедрость. В конце концов, само название Ассоциации звучало харизматично и притягательно.

Но, к сожалению, собрав деньги на таких сборищах, Дэлон исчезал на какое-то время, и по стране тут же начинали ползти о нем омерзительные слухи, и разражался очередной скандал по поводу того, что этот человек без зазрения совести кладет собранные им деньги себе в карман. Поговаривали, что у него есть тайные дома на некоторых улицах, и там он содержит женщин и все в этом роде.

Или, например, у этого рыцаря было еще знаменитое прозвище «ветреный рыцарь». Можно сказать, что он от природы был очень красив, и в молодости это становилось определяющим в расположении к нему девушек из богатых и знатных семей. В конце концов, в таком юном возрасте у всех у них в голове сидит образ отважного героя, а под этот образ отлично подходят рыцари-кавалеристы, имевшие к тому же изящные манеры. И появление Дэлона всегда сопровождалось тайными вздохами многих девиц.

Но, к сожалению, как это часто бывает, Дэлон был человеком не особо ответственным, а потому в связи с этим он не раз попадал в разного рода неприятности. К счастью, он уже постарел и с таким бледным, обвисшим лицом мало кого из женщин мог привлечь.

А третье прозвище рыцаря Дэлона было «самый смехотворный рыцаря девятого уровня».

Все верно, будучи председателем ассоциации рыцарей, у него был девятый уровень! С такими силами вполне можно встать в один ряд с сильнейшими рыцарями материка. Надо сказать, что когда Хуссейн был признан лучшим рыцарем Империи, у него также был девятый уровень.

Но суть вопроса заключалась в том, что «девятый уровень» господина Дэлона был не получен в ходе экзамена, а… унаследованным!

Неужели уровень рыцарства можно унаследовать?

Если бы это был другой человек, то, конечно же, нельзя, но в Ассоциации рыцарей материка уже больше тысячи лет действовал железный закон:

Что касается реальной силы нашего Дэлона… Черт его знает! Во всяком случае, никто никогда не видел, как он мстил. Единственным свидетельством было то, что несколько лет назад из-за очередного очень неприятного дела этот «выдающийся» рыцарь приревновал одну даму, и в итоге у него с кем-то был какой-то не очень крупный конфликт. Говорили, что после этого происшествия рыцарь больше месяца носу из дому не казал.

Четвертое забавное прозвище Дэлона — «кавалерист-бизнесмен».

Служба в армии и организация бизнеса в одном флаконе. Надо сказать, дело поистине невиданное. Но наш Дэлон смог успешно совмещать эти два, казалось бы, не связанные между собой, дела: всем известно, что профессия магов на материке пользуется самой большой популярностью, но, к сожалению, не у всех есть к ней задатки. Однако ныне многие отпрыски богатых аристократических семей, так называемая «золотая молодежь», ради внешнего лоску присваивают себе оригинальные титулы, чтобы при случае щегольнуть ими: так, например, для привлечения какой-нибудь милой аристократки, или показать свои таланты в присутствии старшего поколения, или похвастаться в кругу друзей…

И ничего, что у тебя, такого вот отпрыска богатых родителей, нет никаких выдающихся способностей. Просто разыщи Дэлона! Стоит тебе только пожертвовать этому славному рыцарю немного золотых, и он тут же наградит тебя каким-нибудь «рыцарским» званием. Например, пожертвуешь тысячу золотых — получишь рыцаря четвертого уровня, за восемь тысяч можно купить шестой уровень, а за двадцать тысяч ты можешь с гордостью носить звание сильнейшего святого уровня. И даже можно получить значок восьмого уровня! Настоящий! Ассоциация рыцарей материка торжественно вручит тебе степень, положенную по кодексу рыцарей! Общепризнанную! Это ведь вовсе не какая-нибудь подделка, и подтверждением тому будут соответствующие документы, подписанные ассоциацией.

В итоге, за все то время, пока Дэлон находится во главе Ассоциации рыцарей, на материке появилось множество странных «рыцарей», все — выходцы из богатых семей.

Можно увидеть, например, как восемнадцатилетний сын какого-нибудь графа гордо носит титул рыцаря шестого уровня. Или сын маркиза, который только-только вступает во взрослую жизнь — уже признанный «сильнейший восьмого уровня»! Все эти смехотворные ранги принесли Дэлону немалую материальную выгоду.

Что касается титула «наследного защитника родины», то это был лозунг Арагона, основателя государства, сквозь тысячелетие сохранившийся до наших дней.

А «Орден меченосцев Лоулани» был еще большей чепухой: невольно следует признать, что за всю историю Империи он, пожалуй, был единственным сообществом, которое своей древностью могло соперничать с религиозной общиной Богини Света.

Потому что этот орден существовал еще до того, как на материке развернулась война за объединение государства. Согласно преданиям, в войне за основание Империи каждый рыцарь этого ордена проявил свою доблесть и отвагу, ведь каждый из них обладал выдающимся талантом.

То есть, на материке рыцарств, имеющих тысячелетнюю историю, было только два: Святые рыцари и Меченосцы.

Однако в связи с упадком последнего эта ассоциация рыцарей уже давно стала номинальной.

Еще несколько столетий назад от этой организации осталось одно название. И на сегодняшний день в ней остался лишь один человек — тот самый Дэлон.

То есть, получалось, что тот самый глава Ассоциации рыцарей материка, Его Светлость Дэлон, рыцарь девятого уровня, командир Ордена меченосцев и тому подобные должности, занимаемые им… — он, оказывается, военачальник без войска!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 489.2. Глава Ассоциации рыцарей материка**

Конечно, кроме этих бесславных кличек, Дэлон имел и некоторые связи в аристократических кругах Империи. Например, в алкогольном бреду некоторые аристократы очень любили выставлять его на посмешище и таким образом развлекались.

Например… заключать пари.

Ставки на этого «рыцаря» были очень разнообразные: скажем, некоторые ставили на его реальную мощь, то есть спорили, в самом ли деле он обладает силами девятого уровня? По многолетним подсчетам, ставки на то, что он обладает средним уровнем, были примерно равны тридцати тысячам золотых. Ставки на то, что он обладает самым низшим уровнем, были равны девяноста тысячам, а на то, что этот его рыцарский титул — вообще фикция, было поставлено около трехсот тысяч золотых: эти люди утверждали, что он даже не знает, как держать меч…

Еще более поразительным было то, что отношение Дэлона ко всем этим насмешкам и пари, фактически оскорблявшим его лично, было куда как равнодушным. Вплоть до того, что он как-то раз сам поставил несколько тысяч на то, владеет ли он девятым уровнем сил или нет…

Кроме того, многие аристократы часто приглашали этого «главу Ассоциации рыцарей» на свои банкеты. В глазах этих людей Дэлон был интереснейшей личностью — он умел шутить, умел говорить оригинально, и глядеть на его позор было весьма занятно для них.

По сути, в глазах большинства людей он был всего лишь клоуном.

Однако стоит заметить, что хотя Ассоциация рыцарей уже несколько столетий как потеряла свою реальную значимость, но в последние годы положение Дэлона в обществе значительно повысилось.

И все это благодаря сообразительности принца-регента.

Падение роли Ассоциации на самом деле привело к политической и социальной нестабильности в государстве, хотя это был всего лишь один из факторов такого исхода.

Поведение всех изучающих боевые искусства людей, готовых на все ради своей цели, можно описать одной фразой, сказанной Двэйном в прошлой жизни: изучать боевые искусства означает продаться королевской семье.

Изучение боевых искусств — это изучение того, как быть лучше, сильнее других!

К сожалению, с тех пор, как несколько сотен лет назад в стране воцарился мир, на материке не происходили никаких сколько-нибудь крупных войн, и у тех, кто изучал боевые искусства, не было возможности применить свои знания на практике.

Если кто-то и поступал на военную службу, то у него все равно не было возможности испытать свою силу в настоящем бою, и большинство солдат просто болтались без дела и становились ни на что не годными.

Кроме официального войска, можно было поступать в наемники или заниматься контрабандой.

Однако, по закону Империи, все наемные объединения считались незаконными, а потому часто подвергались нападкам со стороны администрации.

В итоге интерес к военному делу среди молодежи резко пошел на спад. Несколько лет назад, когда Двэйн прогуливался по рынку рабов, он к своему удивлению обнаружил там немало низкоуровневых военных, которые готовы были продаться в рабство за еду. Те, кто достиг среднего уровня, могли лишь претендовать на то, чтобы поступить в охранные полки местной знати. И ни о каких подвигах в этих условиях, конечно, не могло идти и речи.

Положение в обществе военных стало весьма нестабильным, и в этих условиях Ассоциация рыцарей постепенно пришла в упадок.

Лишь благодаря стараниям принца Чэня у военных, наконец, появилась надежда — два года назад он опубликовал указ об узаконивании наемных войск. За этот период Ассоциация рыцарей тоже потихоньку начала возрождаться, хотя больше формально. Немало безуспешных военных прибежало в Ассоциацию с просьбой сдать на ранги, чтобы затем вступить в отряды наемников и начать зарабатывать хоть какие-то деньги.

Поэтому на всех банкетах рыцарь Дэлон поднимал бокал и громко кричал:

— Принц-регент, десять тысяч лет!

— Я очень люблю принца! Это без сомнения! Если бы я был женщиной, я бы непременно мечтал выйти за него замуж, ахахах… — так говорил Дэлон, находясь в пьяном бреду.

И это вызывало у окружающих приступы дикого хохота.

Теперь перед лицом нескольких десятков самых влиятельных аристократов империи этот глава Ассоциации рыцарей предстал одетым в самый представительный костюм и тяжелые доспехи, а красная мантия, накинутая на плечи, видимо, была только недавно постирана и накрахмалена.

Дэлон преклонил колено и поприветствовал принца в традиционной манере, как сюзерены выражали свою верность вассалам. Надо сказать, что манеры его были безупречны, он ни сделал ни одной ошибки в исполнении древнего ритуала.

— Встань, мой храбрый защитник, — сказал принц несколько неестественным тоном.

На самом деле, принц знал обо всех его «увлекательных» похождениях, однако в этой обстановке ему необходимо было выдержать строгий официальный тон. А потому он нахмурился, придавая своему лицу еще более величественное выражение.

— Рыцарь Дэлон, сегодня для тебя особенно радостный день. Ради возрождения интереса молодежи к военному искусству, ради нового пробуждения славного духа рыцарства, я решил возродить Ассоциацию рыцарей материка! Будучи правителем нашей Империи, я не могу спокойно смотреть, как военное дело — основа нашего государства — приходит в упадок! И тем более, не могу спокойно смотреть, как Ассоциация рыцарей — эта древняя организация, чьи солдаты прославились подвигами во время исторических войн — приходит в упадок! Поэтому я решил возродить ее!

Сказав это, он строго поглядел на Дэлона, чье лицо светилось благодарностью (кто знает, в самом ли деле он ее испытывал).

Затем принц Чэнь снова хлопнул в ладоши.

В боковую дверь зала вошли два солдата, одетые в латы императорской гвардии. На плечах они несли длинное копье причудливой формы.

Увидев это копье, присутствующие в зале сразу же перестали смеяться.

Потому что это было…

… рыцарское копье. Копье Лонцзинуса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 490.1. Настоящий рыцарь (часть 1)**

На древке золотистого копья с крестообразным наконечником красовалось множество глубоких царапин, поражавших воображение. Они точно безмолвно рассказывали о славных подвигах этого оружия, участвовавшего во всех знаменательных и кровавых сражениях своей эпохи.

Несмотря на существенные повреждения, копье все еще светилось ярким золотистым светом. В те мгновения, когда оно было торжественно внесено в залу, все факела, освещавшие помещение, как будто тот час побледнели.

Взгляды всех присутствовавших были тотчас устремлены на него, и рыцарь Дэлон, этот знаменитый клоун, в одночасье утратил своих зрителей. Презрительные усмешки вмиг сменились торжественным молчанием. Все внимательно разглядывали воинов, несущих на плечах своих бесценное сокровище.

Очень скоро некоторые чиновники, в том числе Камисилуо, барон Закс и другие, то есть те, кто был выходцем из военного сословия, внезапно сползли со своих мест и преклонили колено, почтенно глядя на копье Лонцзинуса, а затем низко опустили головы.

В тот день, день государственного переворота на площади перед дворцом, принц Чэнь внезапно вынес это копье, которое многие считали давно потерянным. Дух мятежных солдат был подорван, тем более что принц очень искусно с ним управлялся. Именно в тот раз это чудесное, сильнейшее в мире оружие впервые за долгие столетия предстало перед публикой.

Тем временем Двэйн смутно почувствовал вокруг себя какое-то движение.

Должно быть, маг был едва ли не единственным, кто очень хорошо знал копье Лонцзинуса и его свойства.

Одновременно с этим, когда копье было внесено в залу, Двэйн ощутил, что как два других священных оружия, спрятанных у него в накопительном кольце, а именно пятицветный панцырь-полумесяц и стрела Цзиду, стали беззвучно трястись, как будто какая-то неведомая сила расшевелила магическую энергию, сосредоточенную в них.

Это едва уловимое дребезжание эхом отзывалось в сознании мага, как будто копье, пробуждая жизненные силы двух оружий, точно также воздействовало и на него!

Двэйн глубоко вздохнул и потихоньку сунул руку в рукав. Пальцами нащупав кольцо, он крепко сжал его в ладони. Энергия медленно наполняла кольцо, усмиряя трясущиеся оружия.

— Думается мне, что все прекрасно знают, что за вещь перед нами, — принц Чэнь встал и, высоко возвышаясь над публикой, грозно сказал. — Это рыцарское копье. Оно является символом силы и славы доблестных рыцарей Империи. Его исчезновение много лет назад потрясло и опечалило все кавалерийское сообщество материка, и силы наших воинов стали постепенно исчезать…

Говоря это, он медленно спустился с помоста и подошел к двум войнам. Внезапно его рука крепко схватило копье и подняла его высоко вверх.

— Однако оно не должно пылиться в тайных хранилищах дворца. Это символ рыцарства, это дух военной славы нашего государства. Раз я решил воссоздать Ассоциацию рыцарей материка, то это копье, — взгляд его остановился на Дэлоне, — … Дэлон, с сегодняшнего дня копье Лонцзинуса возвращается в союз, который ты возглавляешь. Надеюсь, что ты и твои помощники смогут сберечь и приумножить его славу.

Такое неожиданное решение вызвало бурную реакцию толпы. Чиновники начали перешептываться друг с другом, а канцлер Лобустьер, неизменно хранивший молчание, лишь медленно кивнул, но ничего не сказал.

— Герцог Тюльпан!

Не глядя на растроганного Дэлона, принц Чэнь лишь попутно вручил ему копье, которое рыцарь тут же крепко сжал в своих руках, точно схватил горсть бесценных сокровищ.

— Герцог Тюльпан, — принц повернулся к Двэйну, — это тебе принадлежит идея воссоздания союза, а потому я тебя назначаю ответственным по этому вопросу. Надеюсь, что рыцарь Дэлон будет тебе прекрасным подспорьем.

Двэйн тут же встал и, не колеблясь, пообещал принцу достойно выполнить возложенное на него поручение.

Камисилуо и его соратники, сидящие рядом с ним, тут же как один встали и поклялись, что будут изо всех сил оказывать поддержку Герцогу Тюльпану в выполнении столь ответственного задания.

Лишь министр финансов казался несколько растерянным. Подумав немного, он хотел было спросить о финансовой стороне дела — ведь речь шла не о какой-нибудь мелкой организации, а о рыцарском союзе, существовавшим уже не одно столетие.

Для этого вложений центрального управления при дворце будет отнюдь недостаточно.

Чтобы восстановить континентальную организацию, необходимо снова упорядочить все отделения, существующие в различных районах империи, затем что-то расширить, что-то построить заново, организовать членов союза, его верховное и местное управления и так далее, и тому подобное…

В Империи так много провинций, с севера на юг и с запада на восток, так городов, а в некоторых местах надо вообще заново основывать отделение союза, выстроить целый комплекс — какие же траты предстоят!

За эти два года на севере Империи была выстроена оборонительная крепость Касперского, создан новый боеспособный корпус, и хотя основным вкладчиком в эти проекты был Герцог Тюльпан, но и министерству финансов пришлось серьезно потратиться.

В голове министра крутилась только одна мысль: нужны деньги — а их нету!

Это дело принц Чэнь передал Двэйну, и на душе у старика стало несколько спокойнее: чего бояться, если у герцога денег куры не клюют, а раз вся ответственность теперь на нем, то, разумеется, что вкладываться придется непосредственно ему.

Единственное, что не нравилось министру: ассоциация рыцарей не функционировала уже несколько сотен лет. Какое отношение она имеет к политике государства? Разумеется, без вмешательства Герцога Тюльпана здесь не обошлось — он что, написал этот проект и представил его принцу?

У министра финансов внезапно созрела одна мысль. Закрыв глаза, он решил так: притвориться спящим. В конце концов, принц-регент не приказывал ему готовить статью бюджета на этот вопрос, а потому он может пока отмолчаться — лучше не высовываться, чтобы не дай бог не привлекли.

Министры-выходцы из военных резко оживились — они выражали согласие с идеей принца-регента, однако некоторые из них поступили так только потому, что хотели поддержать Двэйна: если проект выдвинул сам Герцог Тюльпан, то как можно не поаплодировать? Принц Чэнь всегда несколько свысока относился к критике своих подчиненных, а для претворения этого дела в жизнь не существует никаких препятствий, так отчего же не поддержать? Ведь так всем будет проще.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 490.2. Настоящий рыцарь (часть 1)**

— Хорошо. Тогда закончим на сегодня. Надеюсь, что все окажут посильную помощь Герцогу Тюльпану. Ради развития нашего государства! Возродим боевой дух наших солдат!

Помолчав немного, принц Чэнь посмотрел на рыцаря Дэлона.

Этот хитрюга тот час же пустился в самое искреннее выражение своей поддержки, обещаясь верой и правдой служить на благо Империи. Слова его звучали слащаво до отвращения. Обнимая Двэйна, он во всеуслышание называл его спасителем.

После окончания собрания аристократы, обменявшись любезностями с Двэйном, покинули дворец. Камисилуо, Дэланьшань и граф Билия выразительно подмигнули магу — они понимали друг друга без слов. Наконец, все потихоньку разошлись.

Только рыцарь Дэлон, этот клоун среди аристократов, все никак не хотел уходить, с заискивающим взглядом расхаживая взад-вперед. На его некогда красивое лицо было жалко смотреть.

— Господин герцог, что насчет этого дела…

Двэйн, так же, как и все аристократы, отлично знал этого молодца, но сейчас с полуулыбкой на губах он серьезно сказал:

— Рыцарь Дэлон, Вы — глава ассоциации. Насчет этого дела я, честно сказать, человек посторонний. К тому же… я вовсе не рыцарь, а маг. Кажется, раз принц-регент назначил меня ответственным, то это означает, что я лишь должен поспособствовать материально. А вот конкретными разработками занимайтесь, пожалуйста, Вы…

Дэлон тут же возразил.

— Говорите, что не рыцарь? Ничего страшного, господин. Стоит Вам только сказать, я тут же составлю Вам отличное рыцарское удостоверение. Да… Низкий ранг будет как то несолидно. Давайте я награжу Вас значком рыцаря девятого уровня!

Двэйн закатил глаза, а про себя подумал: неудивительно, что ассоциация рыцарей пришла в упадок. С таким руководителей удивительно, что она вообще не закрылась.

Оба они вышли из дворца. У Дэлона еще раньше созрела идея, и он чуть ли не на коленях стоял перед Двэйном, умоляя его сейчас же поехать в центральное столичное отделение ассоциации и все там осмотреть.

Было еще светло. Двэйн договорился с Камисилуо встретиться сегодня вечером, а до этого оставалось еще достаточно времени. А «заместитель» императора, портной Грумм, больше не нуждается в его наставлениях. Поэтому магу ничего не оставалось, как согласиться.

Он отправил охранника за стариком Янем и, взяв с собой несколько рыцарей из личной охраны, отправился в центральное управление ассоциации рыцарей.

Когда он выходил из дворца, то увидел, как императорские слуги тащат под уздцы коня Дэлона. Завидев эту картину, Двэйн чуть было не рассмеялся.

Да ведь он же глава рыцарей! И сам рыцарь девятого уровня! А такой позор!

Это была старая захудалая лошаденка… Настолько старая, что Двэйн забеспокоился, сможет ли она поднять человека, облаченного в тяжелые доспехи. К тому же, по габаритам этот «кавалеристский конь» был не больше осла. Дэлон был сравнительно высок, и когда он сидел на лошади, его ноги чуть волочились по земле, отчего он иногда смешно подгибал их… Вид его в такие моменты был весьма комичным.

А строевой конь Двэйна был куплен в степи и был лучшим представителем своей породы. Когда он вместе с лошаденкой Дэлона шагали бок о бок, казалось, что рыцарь намного ниже мага.

Двэйн невольно вздохнул и усмехнулся.

— Рыцарь Дэлон, неужели ваша организация докатилась до такого состояния, что так нуждается в материальной поддержке? И даже подходящего коня для Вас не нашлось?

Дэлон небрежно улыбнулся. Он подвесил копье Лонцзинуса за крючок на седле, точно это была какая-то обычная палка, которую можно было в любой момент выкинуть в помойку. Он даже не глядел на нее. Это его отношение разительно расходилось с тем растроганным выражением искренней преданности, которое блистало на его лице во время собрания. Двэйну невольно хотелось как следует нанести удар ему — ведь это же священное оружие!

То самое оружие, самое сильное в мире, которым Арес победил могущественного Бога демонов и других богов.

Очень скоро Дэлон начал жаловаться на свою бедность.

— Господин герцог, ведь Вы ничего не знали! Сейчас Ассоциация рыцарей пребывает в настоящем упадке! Что уж говорить о лошади, мы, рыцари, иногда даже не знаем, на что поесть!

Двэйн нахмурился.

— Не может быть, чтобы так серьезно! Хотя рыцарство сейчас в упадке, но каждый год в стране появляется новая партия офицеров и командиров полков, а также кавалеристы разных рангов. Все они непременно вкладываются в то, чтобы получить степени рыцарства и успешно сдать экзамены! А еще сейчас всплеск наемников! Каждое отделение непременно имеет с них доход! К тому же… я слышал, что Вы очень активны на выдачу значков рыцарства…

Последняя фраза, как рассчитывал Двэйн, должна была задеть самолюбие рыцаря, но Дэлон внешне не выказал никакого внимания. Он даже не покраснел, лишь только приторно рассмеялся.

— Господин, Вы ведь не знаете! Чтобы поддерживать одну континентальную организацию, надо потратить немало денег! Ну, и что с того, что каждый год в стране появляются новые офицеры? Но этого недостаточно, чтобы поддерживать существование всех отделений ассоциации! Нынче в Империи около ста шестидесяти восьми отделений, а каждый год на технические расходы нужно несколько десятков тысяч золотых.

Двэйн удивился.

— Так много на текущие расходы? Несколько десятков тысяч? Дак этого же достаточно, чтобы заново отстроить коттедж.

— Да нет же, — продолжал жаловаться Дэлон. — Господин! Ассоциация — это очень большое хозяйство! Вы ведь не знаете, что в каждом отделении нужен не просто коттедж! Во времена процветания рыцарства здания в каждом отделении постоянно достраивались и были таким внушительными! Не в пример нынешним! Сейчас чтобы поддерживать такие здания в рабочем состоянии, двадцати-тридцати золотых не хватит! Ведь это же старинные здания! А такие постройки ремонтировать гораздо труднее.

— Так не проще продать? И снова выстроить здание, уже современное.

— Продать? Да, я об этом думал, — поморщился Дэлон. — Но в законах Империи четко прописано, что имущество Ассоциации нельзя продавать! У меня нет другого выхода! Оставлять эти здания очень затратно. Я уж думал собственноручно сломать их!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 490.1. Настоящий рыцарь (часть 2)**

— Что еще по тратам? — вздохнул Двэйн.

— Есть еще! Конечно, есть! — горько усмехнулся Дэлон. — У нас в ассоциации очень много работников есть, кто отвечает за экзамены, есть те, кто отвечает за что-то другое. Очень много участников! Им тоже надо на что-то есть, пить, а прокормить такую ораву, я имею в виду больше шестисот человек, не так уж легко! Им нужно чинить латы, так? Нужно периодически чистить оружие, так? А еще их боевые кони… Как можно, будучи рыцарем, не иметь лошади? Расходы на шестьсот человек в год — это как расходы одного небольшого ордена! По меньшей мере, надо тридцать тысяч золотых, это и то с трудом покроет все расходы! То, что у нас есть сейчас, я имею в виду наш нынешний скромный бюджет… этого не хватает даже на нормальных лошадей! Господин, у Вас ведь тоже есть собственное войско, Вы знаете, что расходы на лошадей бывают даже выше, чем расходы на людей!

Двэйн невольно кивнул.

— Кроме рыцарей внутри ассоциации, еще ведь есть обслуживающий персонал. Ведь мы же, в конце концов, не можем заставлять рыцарей подметать полы и мыть окна, правильно? Сейчас во всех частях ассоциации числится тысячу сорок таких людей. В год на них уходит две-три тысячи золотых. Конечно, это еще мало. Я стараюсь нанимать как можно более дешевую рабочую силу.

— Я знаю, что моя репутация в Империи оставляет желать лучшего. Многие покупают у меня ранги и значки, это, конечно, оскорбление рыцарского духа, но ведь у меня нет иного пути, — Дэлон печально вздохнул. — Господин, чтобы поддерживать существование союза, в год требуется не меньше ста тысяч золотых! Я это позволит хоть как-то кормить всех его членов. Но откуда же столько взять? Солдаты приносят в год около двадцати-тридцати тысяч золотых. К счастью, недавно принц-регент разрешил создавать наемные войска, сейчас количество людей, желающих получить степень, значительно возросло. Однако таким образом годовой доход ассоциации составляет сорок-пятьдесят тысяч золотых. Если подсчитать, то я должен откуда-то из воздуха достать еще тридцать тысяч! И откуда же мне их взять, скажите на милость?

Сказав это, Дэлон искренне посмотрел на Двэйна, точно младенец смотрит на свою мать.

— Скажите, господин, если я не буду продавать значки, мы удержимся на плаву? Если я не буду клоуном, то смогу ли достать деньги для союза?

Двэйн молчал.

Рассказывая все это, Дэлон все больше горячился. Внезапно он с силой ударил себя в грудь кулаком и странно улыбнулся.

— Господин, вот, например, эти доспехи, которые я сейчас ношу… На вид вроде ничего так, но Вы не знаете, что заплатить за сырье на их изготовление, я… На первый взгляд они кажутся очень внушительными… Но на самом деле, это всего-навсего пустое железо. Что уж говорить об оружии! Если Вы возьмете палку и как следует ударите по ним, то тут же наверняка образуется дырка!

Двэйн удивленно посмотрел на рыцаря.

Прославленное центрально управление Ассоциацией рыцарей материка находилось в южной части города.

Надо сказать, что по площади территория отвечала названию одной из крупнейших организаций Империи.

Главным зданием управления была высокая квадратная башня, внутри которой находился широкий внутренний двор. Со всех сторон стояли здания в три этажа. Башня была сложена из прочного гранита и с виды была очень хорошо укреплена. Во время войны она могла бы стать надежным оплотом обороны города.

Территория была настолько большая, что если объехать ее на лошади, то потребовалось бы время, равное неторопливому распитию одной чашки чая.

Должно быть, за этот участок земли, составлявший древнюю часть города, скупщики могли дать весьма неплохие деньги.

К сожалению, когда Двэйн приехал в это прославленное «центральное управление Ассоциации рыцарей материка», то был потрясен до глубины души!

И… это и есть та самая священная земля, откуда исходит рыцарский дух?

Да это больше походило на продовольственный рынок!

В каждой из сторон башни, которая выходила на улицу, было пробито по несколько комнат, где весьма комфортно расположились небольшие лавки. Здесь продавались ткани, украшения, дорогие жемчужины, продукты, изделия ручной работы и тому подобное… Даже продавались овощи и фрукты.

Глаза Двэйна округлились. Впереди раздавались громкие крики продавцов, вокруг башни было полным-полно народу, царило всеобщее оживление.

На лице Дэлона не отразилось ни капли смущения. Он довольно улыбался.

— Посмотрите, господин, мы приехали!

— Что… что это вообще такое?!

— Это наше управление, — ответил рыцарь, горделиво выпятив грудь.

— Я сначала подумал, что это рынок! — голос Двэйна прозвучал несколько напряженно.

— А я что могу сделать? — вздохнул Дэлон. — Земли и помещения здесь продавать нельзя, а потом, подумав немного, я решил пробить отверстия в наружной стене и превратить их в помещения под аренду для торговцев и лавочников. Не стоит недооценивать эту идею, многие из нашего отделения только благодаря этому хоть как-то сводят концы с концами!

Говоря это, он спрыгнул с лошади и, взяв ее под уздцы, пошел вперед.

Больше всего ошеломило Двэйна и сопровождавших его охранников то, что Дэлон шел в толпе, точно рыба плавает в воде. Он поздоровался со всеми торговцами и вообще был с ними очень мил и приветлив.

— А! Дядюшка Анон, как продвигается торговля? Ха-ха…

— Тетушка Софи, подвигаются сроки выплаты за аренду… Да, да, я завтра отправлю людей, чтобы Вы могли со мной рассчитаться.

— Старина Дик, какая свежая капуста! Угостишь меня? Благодарю. Ха-ха-ха…

Глядя на этого горе-рыцаря, Двэйн вдруг вспомнил о должности, которую он занимал в прошлой жизни: администратор рынка!

Дэлон здоровался с мелкими торговцами и параллельно сгребал себе капусту, помидоры и тому подобную мелочь. Затем, обернувшись и помахав Двэйну, он прокричал:

— Господин! Мы приехали, скорее заезжайте!

Въехав в главные ворота управления, Двэйн все еще мог слышать, как торговцы снаружи кричат, зазывая покупателей. На мага в этот момент невозможно было смотреть без жалости. А вот Дэлон казался вполне довольным, он отдал все схваченное им какому-то калеке и, улыбаясь, сказал:

— Вечером свали все в котел и потуши! Ха-ха… Сегодня ты сможешь сэкономить на еде.

Услышав это, Двэйн побледнел. В душе он испытывал сложные чувства.

Въехав в ворота, представлявшие собой невзрачные дубовые двери, Двэйн внимательно оглядел внутренний двор управления.

Здесь бы могло поместиться два футбольных поля.

Очевидно, в эпоху расцвета рыцарства на этой обширной территории обучали новобранцев военному искусству. Здесь же можно было организовать манеж и учиться верховой езде. Но, к сожалению, сейчас… повсюду лишь торчали деревянные домики.

— Для чего они? — нахмурился маг. — Неужели здесь живут?

— Живут? Конечно, нет, — горько усмехнулся Дэлон. — Господин, сейчас в центральном управлении работают шесть человек. Но посмотрите, в этих зданиях могут жить до тысячи человек, и то не в тесноте. А мы шестеро нашли себе комнатки. А в этих бараках организовали склады.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 490.2. Настоящий рыцарь (часть 2)**

— Склады? — снова удивился Двэйн.

— Да. Именно склады, — говоря это, глаза Дэлона восхищенно мерцали. — Все благодаря принцу-регенту! С тех пор как он пришел к власти, столица с каждым годом становится все великолепнее. Торговцы со всего материка съезжаются сюда! Но одновременно с этим цены и аренда жилья тоже поднялись! Подумайте, господин, там много купцов приезжает в столицу, а ведь им нужно место, где хранить свои товары! Но в столице цены ох как поднялись! Аренда складов возросла в несколько раз! Торговцы плачут день и ночь, и в такой ситуации я быстро сообразил, что ведь у нас есть такая большая территория! Все равно она пустует, а не построить ли здесь бараки, а затем сдавать их под склады? Я ведь честный человек, господин, а потому назначил аренду в три раза меньше, чем везде.

Глядя на выражение лица Дэлона, опьяненного своей сообразительностью, Двэйну стало дурно.

Склады…

— К счастью, теперь у нас есть склады! Вы ведь не знаете, сколько стоит ежегодное обслуживание башни, но вся надежда только на эти бараки, то есть я имею в виду доходы с их аренды!

Дэлон сладостно улыбнулся, привязывая свою лошадь к столбу.

Двэйн вздохнул.

— Рыцарь Дэлон, с завтрашнего дня все эти помещения должны быть освобождены. Попросите ваших арендаторов увезти отсюда все свои товары. В конце концов, нам нужно будет все это восстанавливать… Все эти склады здесь определенно ни к чему.

— Увезти?… Нет, так не получится, — ответил Дэлон несколько напряженно, пряча в глазах довольную улыбку. — Вы ведь не знаете, товары, которые хранятся здесь, принадлежат очень крупным торговым обществам, которые содержатся на деньги аристократов. Я заключил с ними договор. Не могу же я вот так обмануть?… К тому же, я не смею обижать столь высокопоставленных лиц.

— Ты боишься. А я не боюсь, — медленно сказал Двэйн. — Чьи товары здесь хранятся?

— Здесь арсенал клана Дэланьшань, склады полны железной рудой. Да, еще есть товары торгового общества графа Берия, это древесина, привезенная с юга.

Двэйн указал на один из бараков… Он был самым большим, и даже все остальные все вместе не могли сравниться с ним по объемам.

— А вот это? Чье? — с раздражением спросил Двэйн.

— А это… — Дэлон горько усмехнулся и посмотрел на Двэйна. — Герцог Тюльпан… так это же Ваши товары. Я вот только в прошлом месяце заключил договор с главой Вашего торгового сообщества, господином Маленьким Джэком. Моя аренда дешевая, а потому он сразу же выплатил аренду за три года вперед.

Двэйн удивленно поднял брови. В конце концов, это же Ассоциация рыцарей материка! Такая же крупная, как и профсоюз магов! Даже если она уже давно пришла в упадок, но Двэйн, составляя проект, даже и предположить не мог, что все настолько плохо.

Само собой, он несколько раз бывал в главном управлении профсоюза — насколько оно внушительное, насколько величественное!

А глядя на управление союза рыцарей…

Рынок какой-то! Настройки складских помещений!

В этот момент Двэйн вдруг заметил, как странно блестят глаза рыцаря Дэлона.

В этот миг Двэйн вдруг как пробудился. Он кое-что понял.

Лицо его вновь приняло спокойное выражение. Он махнул рукой и отозвал старика Яня и остальную охрану.

Двэйн медленно подошел к бараку и дотронулся до его стены, сделанного из простого дерева.

— Рыцарь Дэлон, — внезапно сказал он. — Я тут заметил, что у Вас неплохие способности к бизнесу.

Дэлон улыбнулся, но ничего не ответил.

— На самом деле… Я много слышал о том, какие дела Вы проворачиваете. Честно говоря, все эти дела Вас отнюдь не красят.

Дэлон покачал головой и, улыбаясь, сказал:

— Я уже привык.

Подумав немного, Двэйн нахмурился.

— А я думаю, что для тебя нести бремя ответственности за Ассоциацию рыцарей, должно быть, очень в тягость. Какой балласт! Глядя на твои умственные способности, мне очень жаль, что ты вынужден торчать в этой прохудившейся лодке. Очень жаль! Согласен ли ты поступить ко мне на службу и управлять делами моего бизнеса? Через очень короткое время ты сможешь стать знаменитым дельцом. И ты будешь гораздо более влиятельным, чем сейчас, находясь в этом полуразвалившемся замке.

Дэлон молчал.

А Двэйн продолжал:

— Я сначала думал, что ты злодей, оскандаливший себя в коррупционных делах. Думал, что ты червь на теле ассоциации… Но сегодня я, наконец, увидел все своими глазами и понял… Хотя ты и имеешь репутацию шута, но тебе приходится в одиночку разгребать весь этот бардак… Рыцарь Дэлон, прошу тебя принять мою благосклонность.

Говоря это, Двэйн низко опустил голову.

Улыбка исчезла с лица Дэлона.

Подняв голову, Двэйн спросил:

— Рыцарь Дэлон, мне очень любопытно… Ассоциация уже много столетий пребывает в упадке. Должно быть, все это превратилось в руины вовсе не от твоих рук. Когда ты был еще молод, все это уже давно гнило и источало отвратительный смрад. Но вначале, когда у тебя в молодости были такие возможности, почему ты решил потонуть вместе с этой разбитой посудиной?

Голос Двэйна звучал спокойно и честно, в нем не слышалось ни ноты притворства.

Наконец, Дэлон вздохнул. В глазах его больше не было того игривого настроения, которое он излучал с момента своего появления в зале на собрании. Теперь он был очень серьезен.

Постепенно он заговорил:

— Мой учитель — прежний глава Ассоциации. Он вырастил и воспитал меня… Всего в учителя было девять учеников. К сожалению, когда восемь из них выросли, они, ни секунды не думая, покинули это убогое место. Должен признать, что… тогда я тоже хотел уйти отсюда! Потому что я понял, что от союза рыцарей уже давно осталось одно название. И никаких перспектив у нее нет. Но…

Дэлон внезапно отвернулся и смахнул слезу, а затем, тяжело вздохнув, продолжил:

— Перед смертью учитель взял меня за руку и попросил меня остаться. Он умолял стать приемником традиций и всю свою жизнь посвятить поддержанию существования союза. Учитель сказал мне перед смертью: копье Лонцзинуса потеряно, но я верю, что дух рыцарства до сих пор обитает в сердцах людей!

Говоря это, он улыбался, и улыбка это была безумна.

— На самом деле, я в это не верю! Я не верю, что в этом мире остался дух рыцарства! Но я не в силах отказаться от обещания, данного мне учителем! Поэтому… я согласился остаться здесь, принял титул рыцаря девятого уровня и пост главы союза. Я стал рыцарем ордена из одного человека. Я уже сам начал седеть… Но я обещал учителю! Я обещал!

Слушая это, Двэйн невольно содрогался.

— Ты… держишься молодцом, — вздохнул Двэйн и внезапно, подойдя к Дэлону, крепко схватил его за плечи. — Рыцарь Дэлон! Я должен сказать, что ты самый уважаемый мной рыцарь на земле! Хотя все на тебя смотрят как на придворного шута, но в моих глазах ты всегда будешь самым смелым, самым лучшим рыцарем. Ведь ты выполняешь свой долг!

Долг… Долг длиною в жизнь.

Вот настоящий рыцарь!

Глядя Двэйну в глаза, Дэлон вздохнул и крепко сжал его руку…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 491.1. Первый турнир Империи**

Поначалу Двэйн просто хотел прийти понаблюдать за зрелищем, но перед тем как явиться, он поговорил с графом Бильбо и Господином Камиссой. Однако, увидев воочию этих «лучших» всадников материка, Двэйн в корне изменил свое мнение о здешних воинах.

Вечером Двэйн намеревался собрать Графа Бильбо, Господина Комиссу и Делана в штаб-квартире проведения турниров.

— Эм… и здесь мы в следующий раз будем ужинать? — недовольным тоном произнес Дэлон, подмигнув и усмехнувшись.

Через несколько мгновений, он закричал, надрывая голос:

— Слуги! Слуги!!!

Он кричал настолько громко, что хромой старый привратник, подобно подстреленному зверю, в панике примчался в зал. Привратник выбежал из соседней комнаты и, встав перед надрывающимся Дэлоном, сказал:

— Что такое?! Я занят важным делом!

Его тон был столь нахальный, что можно было бы подумать, что этот Дэлон здесь как слуга. Дэлон рассмеялся и ответил куда более спокойным тоном:

— Приготовь поесть… вечером у нас будут гости.

Привратник с невыразительной миной отправился навстречу Дэлону, прихрамывая.

— Что? А деньги? Господин, как насчет денег?

Старик ехидно ухмыльнулся:

— Я вам не волшебник какой-нибудь, чтобы из ничего сделать праздничные яства! Вы должны дать мне денег, с которыми я пойду на рынок… или же могу предложить вам капусту и помидоры, которыми мы питаемся в последнее время. Мы с вами уже с месяц мяса не видели! А вы приглашаете в дом знатных господ и намереваетесь чем-то их кормить! Я устал от этой жизни! А еще вы должны мне жалование почти за полгода!

Дэлон почесал в затылке, затем кивнул в сторону Двэйна:

— Видишь этого господина? Знаешь, кто это? Это знаменитый Герцог Тюльпан! Если достойно примем этого господина, впредь будем каждый день есть мясо!

— Правда? — старик с недоверительной ухмылкой уставился на Двэйна.

— Что ж, нам впредь не придется бегать по ночам на улицу и воровать овощи?

Старик не сводил глаз с Двэйна:

— Он из благородных? Моему сыну он в росте уступает… не пытайся обмануть меня, Дэлон! Ты ведь не станешь вновь приводить сюда неизвестно кого и бесплатно кормить их?

Двэйн тут же вынул из кармана несколько золотых монет и сунул в руки старику, не выдержав этого раздражающего разговора. Старик все еще смотрел на Двэйна с недоверием, отчаянно кусая монету.

— Ну, и дела, это настоящие золотые монеты!

— Ступай уже! Возвращайся только с едой и вином! И не вздумай что-то своровать, пьяница старый! — крикнул на старика Дэлон.

Старик еще с минуту смотрел на Дэлона, затем спешно покинул комнату.

— Этот старик… он был гувернантом моего учителя! Мой учитель был истинным рыцарем! Со временем он постарел, стал хромым и ныне может лишь выполнять мои мелкие прихоти. Стоит сказать, он в этих местах гораздо дольше меня…

Дэлон быстрым шагом вошел в комнату переговоров, громко стуча сапогами по полу.

— Входите, господа! — отстраненно крикнул Дэлон, глядя в стену.

Двэйн задорно усмехнулся:

— И что же это за артефакт?

— Всего лишь сломанное копье дракона, и только… — отстраненным тоном ответил Дэлон.

— К сожалению, сейчас такие вещи едва ли имеют ценность… но неплохо смотрится на стене… иногда я приказываю старику чистить его от пыли…

Двэйн с трудом мог верить в то, что говорил Дэлон, ведь копье смотрелось так, будто им камин чистили недавно. И вправду, стоило Дэлону договорить, как сто стороны кухни послышалось:

— Эй, Дэлон, где там моя кочерга?

И тут Двэйн возмутился, воскликнув:

— Ну, нет, эту прекрасную вещь нельзя так мелочно использовать! Я заберу ее себе на хранение!

— Но ведь даже в ломбард это копьецо не сдашь, выручишь пару монет… но если так хотите… забирайте!

Двэйн воскликнул неспокойным и возмущенным тоном:

— Это чудесный артефакт, черт возьми! Волшебное копье…

— Ну, и что с того? — Дэлон удивленно захлопал глазами.

— Очевидно, что раз принц-регент отдал его мне, сила у этого копья практически отсутствует! Иначе, разве бы принц-регент пожаловал бы его мне? Поэтому я делаю с ним что хочу, хоть на стену повешу, хоть еще чего сделаю… говорю всем, что это мое кавалерийское копье, а гости – дураки, все как один верят… кому вообще есть дело до того, настоящее ли это копье… а этот председатель союза кавалеристов-участников турнира… тот еще фрукт!

Двэйн не говорил ни слова, лишь проследовал к стене и обхватил копье рукой с волшебным перстнем, который тут же замерцал тусклым светом. Вскоре прибежал старик с торбой, полной продуктов. Судя по купленной еде, старик явно держал Двэйна за чудака, ведь на сумму, которую Двэйн выдал старику, можно было бы накрыть стол в самых дорогих столичных трактирах. А то, что принес старик… было вовсе не тем, что стоило бы такой суммы.

Даже Дэлон, заметив неладное, стал медленно, но верно гневаться на лживого старика, ударив рукой по столу.

— Старик! Что это значит! А остальное!

Старик без тени страха похлопал себя по карману, нагло глядя на старца:

— У меня, не беспокойся! Ты забыл, что должен мне жалование! Как раз три монеты. Когда мы строили дом, ты взял у меня взаймы четыре монеты! Когда у тебя есть деньги, ты по-прежнему не хочешь платить по счетам!

Двэйн стоял подле, еле сдерживаясь от смеха. Вскоре Дэлон замолчал и сел на кресло в стороне с неловким выражением лица. Вскоре Двэйн умиротворенно сказал:

— Что ж, вы, как я погляжу, мой друг, живете в благородной нищете, ничего страшного. Давайте поступим иначе: завтра я отправлю людей с кое-какими вещичками к вам. Насчет прочих расходов не беспокойтесь.

Старик повернулся и вышел из комнаты. Из проходной послышались возгласы:

— Дэлон, щенок! Почему ты вновь оставил коня на улице? Он же нагадил! Неужели вновь мне подметать?

«Неужели старик и правда станет убирать за той лошадью?» — подумал про себя Двэйн.

Такого слуги весь свет не видывал? Разве это слуга вообще? Однако, несмотря на уродство, зловоние и столь же гнусный характер этого старика, его кулинарные способности были на высоте. Во всяком случае, запах грибного супа и прочих блюд, доносившийся из кухни, пробудил в Двэйне аппетит.

— Господин Дэлон, я слышал, вы говорили, что рыцарей Империи возглавляют шесть магистров, но сегодня, несмотря на то, что еще вовсе не поздно, я никого не видел. Где же остальные?

Дэлон изменился в лице.

— Ах, точно, еще четверо конников, но они… все пребывают в отпуске!

— Почему это? — нахмурился Двэйн.

— Потому что… они ранены… — вздохнул Дэлон.

— Как это — ранены? — возмутился Двэйн, начиная понимать, что происходит.

На материке не шло крупных войн, при дворе Императора тоже все спокойно. Какого черты они еще ранят друг друга?

— Неужели между ними произошла междоусобица? Или они просто решили посостязаться в своих боевых навыках?

— Междоусобица… да что вы? Хахах… — посмеявшись, Дэлон начал свой тихий рассказ о здешних недавних событиях.

— Первоначально пришедшие с других земель четыре рыцаря были совсем неопытны, но стремились упражняться в своей подготовке. Сообщество турниров находилось в отчаянном положении. Не было денег, чтобы нанять достойных воинов, или хотя бы актеров для турниров. Пришедшие издалека рыцари своими умениями ничуть не обгоняли обычных мирян. На ристалище они выглядели мальчиками для битья. Но у нас не было выбора, кроме как вербовать их, иначе наша арена разорилась бы. Я очистил склад и перенес наше снаряжение на улицу, сократив расходы на хранение, но, к сожалению, нам посчастливилось нарваться на крайне плохого кладовщика. Он нанял нескольких громил и решил напасть на нас.

Стоящие позади Двэйна слуги притихли и напряглись, услышав последние слова Дэлона.

— Но наши четверо героев ведь не были рыцарями с хорошими боевыми навыками, и их изрядно помяли, что до сих пор вызывает у меня дикую жалость. Старик докричался до местной стражи, и это спугнуло громил, но рыцари были ранены.

Двэйн сплюнул на пол и проговорил громким и агрессивным тоном:

— Вот так, значит, господин Дэлон? В таком случае, я хотел бы знать больше!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 491.2. Первый турнир Империи**

— В лучшие времена в этих местах служило около пяти сотен лучших имперских рыцарей! — усмехнувшись, продолжил Дэлон. — Они составляли орден лучших имперских бойцов-мастеров фехтования. Они сторожили драконье копье, но когда наступил упадок империи, они ушли, потеряв командование. Остался только я. Остальные рыцари раньше жили в западном бастионе. В нем вполне помещалось пятьсот рыцарей, а на заднем дворе была просторная конюшня, перед бастионом был тренировочный лагерь. Жаль, но даже мой учитель ни разу не видел, как воины тренировались на ристалище полным числом.

Двэйн, поколебавшись, сказал:

— Раз уж мы учредили этот рыцарский орден, нам его и возрождать. Посмотрите сами, у магов есть свой орден, у кавалеристов тоже, так почему же мастера мечевого боя остались обделены?

— Прекрасно! Вот бы только разбогатеть для начала!

Вскоре Двэйн уже договаривался с другими гостями о предстоящих планах, магом Деланьшоу и графом Бильбо, и, конечно же, военным министром Камисиллиумом. Вскоре все вместе, сидя в конном экипаже, группа объединенных благородной идеей соратников прибыла к штаб-квартире рыцарского ордена.

Стоило им войти за ворота, как они пришли в неописуемый ужас, однако Камиссилиум был спокоен, будто бы он уже бывал здесь или знал о том, что происходило в этом месте.

Дэлон поднялся по лестнице главной резиденции, подзывая остальных вслед за ним. Старик робко высовывал голову из дверного проема кухни, потирая ярко красные волдыри на лысой башке.

— Тьфу, опять трех дармоедов кормить! — пробурчал он, пряча голову в проеме. — Как этими жалкими объедками накормить такую ораву?

Граф Бильбо, наполнив бокал вином, встал и приступил к торжественной речи. Маг Деланшань сидел, не двигаясь с места, даже не поднимая со стола ножа или вилки. Бывший воин Комиссилиум ел с большим аппетитом и особо не привередничал.

Дэлон же совершенно не обращал внимания на окружающих, набивая полный рот еды и восклицая:

— Господа, прошу, не стесняйтесь!

Судя по всему, трое гостей ждали объяснений: почему же вдруг столь неожиданно потребовалось реорганизовать рыцарский орден? Двэйн лишь дал им понять, что таким образом они обязательно окажутся в милости у Принца-регента.

Разве милость Принца-регента не была ли лучшим даром для благородного имперского человека?

Далее спутники Двэйна не задавали вопросов касательно цели и смысла возрождения ордена, ведь отныне все было кристально ясно. Даже неопытный и молодой Камиссилиум, и тот, будучи женатым на дочери знатного имперского вельможи, лишь согласно кивал головой.

Маг Дэлон гордо похлопал себя в грудь в знак согласия пойти ради этой великой цели на любые жертвы. Его семья была ответственна за вооружение нового ордена, хотя это и потребовало бы не менее ста тысяч золотых монет. В будущем орден должен будет располагать профессиональной конницей.

Несколько тысяч конников придется первоклассно одеть и вооружить, а на это нужны немалые расходы. Двэйн не располагал полной суммой, но он имел достойных соратников. В конце концов, в округе огромное количество торговцев-ремесленников, готовых предоставить скидки при таких крупных заказах.

— Что ж, я даю слово, что мой род поддержит восстановление ордена всеми силами!

Комиссилиум, будучи таким же молодым, как и Двэйн, усмехнулся и сказал:

— Так, ладно, на меня слишком ответственных заданий возлагать не надо… да, я военный министр, но моего опыта едва ли хватит, чтобы организовать столь огромную слаженную армию… но, впрочем, любой указ Двэйна я готов выполнять беспрекословно!

Камиссилиум, даже несмотря на возраст, все же существенно превосходил остальных, кто явился в этот день на совет.

— Конечно, тебе стоит беспрекословно помогать мне, Камиссилиум! — засмеявшись, сказал Двэйн.

— Мне нужно лишь ваше разрешение! Сожалею, но боюсь, в грядущем году я могу не успеть завершить всего…

Комиссилиум, взглянув на Двэйна, внезапно воскликнул:

— Что, черт возьми, ты задумал?

— Двэйн, что ты задумал? — трое близких друзей Герцога Тюльпана сидели за столом подле него и задумчиво ждали ответа.

Они не знали, стоит ли доверять Двэйну, ведь прошлая выходка Двэйна с воздушным шаром принесла немалую выгоду, но чего же стоило ожидать теперь…

Двэйн усмехнулся и окунул палец в бокал с вином, после чего стал писать какой-то символ вином на столе. Разглядев очертания, трое соратников Двэйна изумились, не в силах поверить своим глазам.

Дэлон схватил нож и вонзил в ближайший кусок мяса. Символ ясно гласил следующее: «Первый турнир Империи»!

В ту ночь дружеская компания неплохо выпила и захмелела. Когда пришла пора седлать коней и покидать это место, за столом остался один лишь Дэлон. Внезапно он резко поднялся из-за стола с воодушевленным взглядом, хотя алкоголь еще вовсе не должен был покинуть его тело.

Старик, наконец, закончил хлопотать по хозяйству и вернулся в зал. Старик сел напротив хмельного Дэлона и устало пробормотал:

— Господин, если ты напился, проследуй-ка в спальню! Уже глубокая ночь, а вы заставляете старика убираться в доме!

Дэлон расхохотался:

— Ну, что, старик, думаешь, на этот раз все пройдет успешно?

Старик недоуменно вздохнул:

— Зачем ты отдал копье Герцогу Тюльпану? Это ведь реликвия ордена!

— Ну, а что же мне делать с ним? Столь достойная вещь оказалась у таких недостойных людей, как мы с тобой… отдать ее Двэйну было бы правильно! А он интересный человек, этот Герцог Тюльпан! Да еще и пришел сам… нам с тобой даже делать ничего не нужно! Неплохо, верно…

Договорив, Дэлон уставился в потолок и засмеялся. Потом встал из-за стола и, шатаясь, направился в спальню. Выходя из опочивальни, он еще раз бросил взгляд на символ, начерченный на столе.

«Первый турнир Империи…» — эти слова крепко отпечатались на столе и в мозгу Дэлона.

Дэлон застыл на месте, на лице появилась пьяная улыбка. Из правой ладони вырвался блеклый луч света, и знак бесследно исчез. Затем Дэлон обернулся к старику, крикнув:

— Ладно, ступай спать, дорогой друг! Завтра еще много дел? Завтра орденские браться придут и изымут оставшиеся на нашем складе принадлежащие ордену вещи. Это тяжелая работенка…

Старик пошел в спальню, взглянув в окно, и пробормотал:

— На второй день конница Принца-регента покинет дворец, разъедется по сторонам, далее же они вновь будут созваны во дворец… и начнется первый турнир Империи!

Он славно поднимет боевой дух ослабевшей империи! Нам стоит явиться во дворец за десять дней до начала турнира. Принц-регент сам объявит и вознаградит лучшего воина Империи, возведя его в ранг магистра нашего Ордена, подарит золотые доспехи и сто тысяч монет золотом. Первоначально же будут отобраны пятьдесят воинов-участников. Каждый из избранных априори получит серебряные доспехи и десять тысяч золотых монет. Избранниками станут лишь самые доблестные и достойные из воинов. Отряд избранных воинов будет носить гордое имя «Отряд драконьего копья. Им выпадет честь охранять Драконье копье.

Эта весть покинула пределы резиденции ордена, и тут же скорость ее распространения достигла невероятной величины, ведь всякая благая весть подобна морской волне в своем распространении!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 492.1. Фестиваль Цинфэн**

Утром Двэйн все еще сидел в комнате. Это был отдельный кабинет в императорском дворце тюльпанов. Двэйн просидел здесь всю ночь после возвращения со встречи Ордена святых рыцарей вчера вечером. Прямо перед ним лежал пистолет Лонгцинуса. Прикоснувшись к нему пальцем, Двэйн почувствовал холодную сталь. Он закрыл глаза и тщательно сосредоточился на своей духовной силе, ему казалось, как будто он мог чувствовать слабое ощущение остаточного колебания пистолета. Казалось, что пробудить собственную духовную силу – пустяк. Внимательно прислушиваясь к своей силе, он мог услышать звук, похожий на свистящий. Но очень-очень слабый.

У него было такое чувство, как будто бы он приложил к уху морскую раковину: такой же тихий и далекий звук. Очень тонкий. К сожалению, хоть Двэйн и потратил ночью много времени, чтобы испробовать это оружие, но результата никакого не было. Двэйн был очень разочарован тем фактом, что хваленый легендарный артефакт на самом деле никакой божественной силы не имеет. Никакого благословения богов или атрибутов наличия божественного дара. Абсолютно ничего!

Даже если бы это и не был могущественный артефакт, то и для обычной винтовки эта вещь была негодна. Слишком много повреждений. Он боялся, что пытаясь использовать его, Двэйн мог его сломать окончательно.

Двэйн попробовал несколько приемов, чтобы заставить артефакт работать: влить в него собственную духовную силу, использовать Кольчугу пяти лучей неполного месяца и Стрелу мгновенного заключения звезды Цзиду…. Однако ни малейшего изменения не было заметно. При размещении всех трех артефактов вместе должно было произойти хоть что-то. Однако пистолет оставался все таким же мертвенно тихим.

— Ничего. Он мертв! – внезапно сердце Двэйна пронзило тонкое чувство, как будто оно умерло!

Потому что артефакты Кольчуга пяти лучей неполного месяца и Стрела мгновенного заключения звезды Цзиду… имеют божественные свойства, также у них есть возможность самовосстановления. Они как живые… А этот пистолет уже мертв: нет ни души, ни божественной силы.

— Как мертвый, — Двэйн вздохнул и посмотрел на небо.

Уже наступило утро.

Он очень напрягся для того, чтобы не спать всю ночь. По мнению мага-наставника, проблема с силой не может быть серьезной, но все же есть некоторые изнуряющие моменты.

Двэйн встал, посмотрел на золотое ружье. Поколебавшись, он вернул его обратно в футляр. В любом случае, у него в руках было уже три артефакта… Тоже неплохо.

На самом деле, Двэйн думал о том, что если надеть Кольчугу пяти лучей неполного месяца, а на спину надеть стрелу мгновенного заключения звезды Цзиду , взять пистолет Лонгцинуса и в это время оседлать огромного золотого дракона… Тогда результат будет великолепным!

К сожалению, об этом он мог только мечтать.

— Лучше подумать сначала о сегодняшнем событии, — Двэйн вздохнул, а затем толкнул дверь кабинета.

Как только он вышел, стоявший всю ночь под дверью старик Смоук сразу же подошел к нему. Глаза Старика Смоука были налиты кровью, но в целом он выглядел бодрым. Он слегка кивнул Двэйну головой:

— Господин, какие будут приказы?

— Готовься, я иду во дворец.

Только старик Смоук хотел уйти, как Двэйн добавил еще одну фразу:

— Не надо брать других людей, просто следуй за мной. Сегодня я хочу сделать одно важное дело. Лишние люди там не нужны.

Перед тем как поехать во дворец, Двэйн намеренно поехал к югу от города, чтобы выйти за пределы Ордена Святых Рыцарей и посмотреть, каков же результат объявления. Результат удивил Двэйна. Сначала он думал, что после объявления о «первом в мире конкурсе» потребуется не менее одного месяца, чтобы новость разлетелась по всему материку и воины со всех его концов съехались в императорскую столицу.

Тем не менее Двэйн упустил из виду тот факт, что это и в императорской столице есть «неограненные алмазы»… Или это не очень подходящее выражение, потому что хоть императорская столица и скрывала в себе много самурайских воинов, но большинство этих людей не могут называться «неограненными алмазами». Из-за упадка рыцарского духа статус военных понизился, и многие военные были удалены из имперской столицы в народ.

И вот не прошло и полдня, как новость объявили, уже вся столица всколыхнулась!

Почти во всех местах в императорской столице можно было наблюдать такую картину: на улицах и аллеях все люди со всех слоев общества, как только услышали эту новость, сразу побросали свою работу и со всех ног бросились в Орден Святых Рыцарей. Среди них была и конная охрана, торговцы, разнорабочие из винных лавок и повара, и даже конюхи! Многие люди бежали домой, чтобы достать пыльные ящики из-под кроватей и очистить ржавые доспехи и оружие, хранящееся в течение многих лет. И во всех рынках и магазинах имперской столицы бизнес обогатился в несколько раз за ночь! Почти все кузнечные лавки полны бесчисленных людей, заказывающих мечи и бронированные доспехи. Готовое оружие в мастерских было сметено с полок, цена выросла вдвое. Низкосортный меч, изначально стоивший десять медных пластин, теперь продавался как минимум за две серебряные монеты. Цена набора светлых кожаных лат выросла в шесть раз!

Как только Двэйн свернул на вторую улицу, он сразу же увидел несколько скачущих лошадей, одну из которых седлал его собственный подчиненный – управитель торговой палаты Зак Младший. Этот похожий на лошадь старик издалека увидел Двэйна, перевернулся и спрыгнул с лошади, даже не подумав об этикете. Первое предложение, которое он сказал – было жалобой:

— Мой господин! Мой хозяин! В следующий раз, как вы придумаете что-то такое гениальное, скажите сначала мне! Посмотрите, это продолжается со вчерашнего вечера. По всей столице во всех кузнечных лавках продается оружие! Это прекрасная возможность для торговли! Такие новости вы мне должны говорить заранее! Я подготовил бы резерв оружия! Это принесло бы большую прибыль! Очень жаль. Это дешевле, чем сделал старика Дорган. Я слышал об этом раньше. Этот человек в одночасье отправил людей на крупные склады за пределами имперской столицы. Бронированные доспехи, несколько старых машин, которых нельзя было продать много лет, сегодня были раскуплены!

Посмотрев на счастливый оскал Зака Младшего, Двэйн улыбнулся и высказал пару фраз:

— Вы так беспокоитесь, прибежали жаловаться мне?

— Конечно же, нет, — Зак Младший покачал головой. – Я искал вас не для того, чтобы жаловаться, а чтобы спросить вас, есть ли у вас другие планы? Это может быть важным делом! Много лет в империи не было так шумно! Это время, по-моему, принесет горы золотых монет! Если я упущу такую возможность, я – Зак Младший, буду просто идиотом!

Двэйн улыбнулся ему и сказал:

— Подойди ближе, скажу тебе на ухо, у меня есть несколько приемов…

Как только Зак Младший услышал эти пару фраз, глаза его загорелись, лицо расцвело как цветок, он кивнул Двэйну и улетел со своими людьми.

Двэйн посмотрел вслед этим удаляющимся людям, вздохнул и сказал:

— Вот, черт! Как же я забыл воспользоваться возможностью и выторговать у него оружие… Уже несколько месяцев на материк один за другим прибывали военные, по меньшей мере, тысяча людей.

Он взял старика Смоука и некоторое время они ехали на юг, но как только они прибыли к улице Ордена Святых Рыцарей, ехать стало невозможно. Улицы были переполнены, море людей заполнили пространство, не было ни одной щели, чтобы протиснуться.

Кипение людских голосов поднималось до самых крыш. Это могло погубить патрульных солдат на близлежащих улицах. Королевское патрулирование было увеличено в несколько раз, но этого было недостаточно.

Двэйн моментально сел, посмотрел на все прибывающих людей, копошащуюся толпу. Он улыбнулся со вздохом и сказал:

— Кажется, нам и не нужно проходить дальше.

В этот момент Орден Святых рыцарей полностью был окружен. Даже Дорган был потрясен утром, когда открыл дверь.

Даже за пределами ордена на улицах было много людей, многочисленные воины прибывали с разным оружием. Все они выстраивались в очередь, конец которой был очень далек от ворот ордена.

Кроме того, было еще огромное количество людей, услышавших новость, которые пришли посмотреть на шумную толпу. Были здесь и воры-карманники, желающие обогатиться.

Даже старый Дорган, стоя на лестнице и наблюдая за этим зрелищем, не мог не удивляться:

— Боже мой! Я всю жизнь прожил на этой улице, но никогда не видел ее такой оживленной!

Дело было в том, что думал он так же, как и Двэйн: первые несколько дней он боялся, что не придет так много людей, сначала он намеревался поставить стол перед главными воротами ордена и неспешно регистрировать тех, кто придет. Но кто мог подумать, что новость вызовет такую реакцию народа? Но как только Дорган поставил стол и уселся в свое кресло, не прошло и получаса, как подготовленные им регистрационные формы уже были разобраны. Но его счастьем было то, что в гарнизоне были солдаты, которые помогли поддерживать порядок, и Дорган объявил, что любой, кто нарушит порядок, будет дисквалифицирован. Это немного остудило толпу. Однако вскоре Дорган был вынужден обратиться к семье Роланд, чтобы те прислали побольше людей в помощь. В противном случае, он бы не справился: одного его не хватило бы, чтобы записать столько добровольцев.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 492.2. Фестиваль Цинфэн**

На этот раз Двэйн пошел во дворец. После того как он увидел, сколько людей на улицах, близких к ордену, он отказался от идеи встречи с Дорганом и решил отправиться прямо во дворец. В конце концов, сегодня вечером ему предстоит еще одно важное представление. Праздничный ужин Цинфэн.

Он подошел прямо к резиденции Его Величества императора Августина Шестого. Двэйн не пустил старика Смоука пройти вместе с ним внутрь и пошел один. Придворная охрана уже была отозвана от главных ворот. Старик Смоук остался снаружи, и весь вид его выражал любопытство.

Когда Двэйн вошел во дворец, перед глазами его пристал Грумм-портной. Он сидел перед зеркалом и внимательно изучал свое лицо. Выглядел он крайне напряженно.

Двэйн вздохнул. Теперь он мог понять чувства Грумма. В конце концов, люди всегда нервничают, когда им предстоит какое-либо важное событие. Тем более, сегодняшний вечер – не простое испытание для него. В независимости от того, как все пройдет, результат для него будет одинаковым: он в любом случае умрет.

Лицо Грумма было очень бледным. Двэйн медленно подошел к нему сзади и протянул руки к его плечам. Грумм, не заметив Двэйна, отреагировал очень резко: он вздрогнул, было видно, что он испугался. Однако, увидев лицо приближающегося, он сразу успокоился.

В душе Двэйн был очень неспокоен: он слишком нервничал и даже был напуган. В таком состоянии человеку очень просто будет потерпеть крах.

— Грумм, — Двэйн попытался сделать свой собственный голос спокойнее. — Я думаю, сегодняшний вечер… Ты понимаешь, что я хочу сказать?

-Понимаю, — Грумм прикусил губу, в глазах его можно было прочить растерянность. — Господин, я… я… Вы думаете, я смогу обмануть всех? Я имею в виду… Я правда похож на Августина Шестого?

— Нет, ты не похож, — ответ Двэйна обескуражил Грумма, его взгляд стал еще более растерянным.

Но тут Двэйн сказал:

— Потому что сегодня ты и есть Его Императорское Величество Августин Шестой!

Двэйн взял стакан с водой и спокойно влил в него каплю ледяного сока – эта вещь обладает не только хорошим психоделическим эффектом, но еще может действовать как успокоительное и анальгетик, если принимать его в небольших количествах. Теперь Грумм должен был успокоиться. Его дрожащая рука взяла стакан. Он полностью выпил содержимое стакана, затем он присел на корточки, так как препарат начал действовать. Постепенно Грумм успокоился.

— Я знаю, ты очень боишься, — Двэйн медленно прошептал ему на ухо. — Грумм, подумай о своей жене, о своей дочери… Сегодня ты должен хорошо поработать. Подумай о них! Ты можешь представить себе: сегодня ты сражаешься за них – если ты это сделаешь, они будут жить богатой и счастливой жизнью всегда!

— Для них, — глаза Грумма были растерянными мгновенье, но постепенно они стали ясными, а взгляд — осознанным.

Посмотрев во все более уверенные глаза этого человека, Двэйн с облегчением вздохнул и поспешно продолжил:

— Помни, что я сказал, Грумм. Сегодня вечером ты должен быть спокоен и уверен в себе. Не нужно говорить лишнего. Просто будь равнодушным, гордым, как будто тебя ничего не волнует. Недовольным. Ты можешь! Что касается твоего психологического состояния, то ты чувствуешь себя слабым. Это то, что нам нужно! Все знают, что с момента потери власти император был очень подавлен! Грумм, ты прекрасен! Поверь мне, мы добьемся успеха сегодня вечером. Я обещаю тебе, пока ты будешь заодно со мной и делаешь все так, как я скажу, ты под моей защитой. Все будет хорошо и гладко!

— То, что ты пообещал, ты должен исполнить, — Грумм поднял глаза и уставился на Двэйна.

— Я сдержу свое обещание, — немедленно ответил Двэйн.

— Хорошо…

С глубоким вздохом Грумм опустил голову и закрыл глаза, чтобы успокоиться. Глаза его были закрыты так долго, что Двэйн потерял счет времени. Наконец, Грумм открыл глаза. В них читалось полное спокойствие и больше ничего. Он больше не смотрел на Двэйна. Он медленно поднялся со стула, затем развернулся. Его лицо было очень спокойно. Хоть он и был немного бледен, страха больше не было.

— Великий князь голоден, — его голос был медленным. — Пусть слуги принесут еды, я не хочу голодать до вечера!

Глаза Двэйна загорелись. В этот момент Грумм выглядел точь-в-точь как старый император.

— И еще… Пусть слуги начинают готовить меня к приему после того, как я поем! Я не чувствую, что выгляжу по-императорски.

— Ваше Величество, — холодно сказал Двэйн.

Он внимательно смотрел на «императора» перед ним. Его рот искривился в усмешке.

— Да, Ваше Величество, сейчас все будет сделано.

Слуги быстро начали приносить еду и одежду, отправленную чиновниками и другими важными людьми для вечернего банкета. В процессе смены одежды «император» держал холодное безразличное выражение лица. Глаза его выражали недовольство и беспомощность. Не было ни одного недочета. Слуги не знали, что это был за человек. Все понимали, после того как император утратил власть, он был очень подавлен. Они дрожали и суетились вокруг него, так как боялись.

На него надели красное платье с толстым меховым воротником из лисицы. Слуга сидел на корточках возле его ног и аккуратно чистил ему сапоги белым мягким шарфом. Четыре девушки своими маленькими руками осторожно пришивали черные пуговицы к наряду и тщательно разглаживали каждую складку на одежде.

В конце Двэйн посмотрел в зеркало на «императора Августина Шестого» и улыбнулся. Отвернувшись от слуг, он взял скипетр императора и передал его Грумму:

— Ваш скипетр, Ваше Величество.

— Спасибо, — «Августин Шестой» фыркнул и холодно посмотрел на Двэйна, задрал подбородок вверх и вышел из комнаты.

Банкет Цинфэн – важный традиционный фестиваль на материке. По степени важности он уступал только ежегодному летнему фестивалю и новому году. Люди с материка считали этот праздник третьим по значимости праздником в году. Каждый год фестиваль проходил пятнадцатого октября, чтобы отпраздновать сбор урожая. Как и всех традиционных праздников, у него есть своя тысячелетняя легенда. Ежегодно люди, собрав весь урожай, зажигают огромный костер на городской площади, а затем танцуют вокруг него. Так они благодарят бога за хороший урожай и спокойный год. И что еще более важно – хороший урожай – это благословение неба и земли, ведь если урожая много, то можно весь год кормить население, и экономика не страдает. Поэтому фестиваль Цинфэн в народе имеет еще одно название: «праздник последнего года жизни».

Поздно вечером император Августин Шестой вышел из своего дворца. За воротами его ожидал принц-регент Ван Чень, который уже привел достаточно большое количество повстанцев. Также здесь был длинный почетный караул, множество чиновников, королевских офицеров и дам и так далее.

Когда принц Чень увидел вышедшего из дворца человека, его взгляд застыл на мгновение: подставной император был одет в роскошный наряд и держал в руке скипетр. Опомнившись, он отошел на два шага назад и поклонился императору вместе с половиной отряда. Старый император кивнул ему, и принц Чень распрямился. Вместе они прошли вперед в главный зал перед дворцом. Принц не отставал ни на шаг, Двэйн тоже следовал за ними и держался позади. Затем шла охрана и придворные слуги.

Сегодня самый большой дворцовый выглядел блестяще. Снаружи, стояли восемь пар крепких парней. Верхняя часть тела была обнажена, и было видно множество сильных мышц. На них были надеты золотые брюки, символизирующие жатву. В руках парни держали барабанные палки. Каждые два человека стояли по разные стороны и били в барабаны. Когда император Августин Шестой спустился с лестницы, каждый барабан звучал в тот момент, как он проходил мимо него. Два силача одновременно били по барабану.

\*Бум, бум!\*

По мере того как император подходил ко входу в главный зал, барабаны звучали все громче. С обеих сторон почетного караула послышался громкий звук рога. Величественный ритуал.

Перед зданием стоял церемониальный офицер дворца, одетый в праздничный костюм. Громким голосом он произнес:

— Дамы и господа! Поприветствуйте его превосходительство! Материковый землевладелец, правитель Роланда – его величество император прибыл!

Этот ясный и громкий голос, как выстрел, пронзил зал. Затем в зале воцарилась абсолютная тишина.

Зал был ярко освещен. После тщательной работы, потолок был инкрустирован бесчисленными драгоценными камнями, свет которых распространялся по всему залу. Сияние это было похоже на свет солнца.

Грумм медленно вошел в зал и сразу услышал шелест ткани. Он оглядел зал с обеих сторон. Вокруг стояла, по меньшей мере, сотня благородных мужчин и женщин, одетых в роскошные одеяния. Когда он вошел, все гости низко склонили головы в глубоком поклоне, а затем встали на колени на землю. Никто не осмеливался поднять на него глаза.

В этот момент по телу Грумма внезапно прошла дрожь. Эти люди… Все эти люди! Все это дворяне, которые носят великолепные одежды. Это генералы, были здесь министры и премьер-министры, были маркизы. Кто из этих людей в обычный день не надутый и высокомерный человек? Кто такой же маленький человек, как и он сам? И все они лежат перед ним и даже не могут посмотреть на него.

Эти красивые женщины! Они носят самые роскошные и соблазнительные вечерние платья. У них белоснежные плечи, их тела пахнут ароматными духами, которые занимают целые сундуки. Среди них герцогини, маркизы, графини… И многие, многие другие. Грумм не видел таких в обычный день…

Но сейчас все эти прекрасные люди, все эти женщины… Все они сидели на корточках, опустившись у его ног. Они преклонили колени перед портным! Ха-ха-ха! Какое большое это удовольствие, как ни странно!

В этот момент Грумм кратковременно растерялся: глаза его обводили зал, и ноги непроизвольно остановились . В это время за ним стояли принц Чень и Двэйн. После того как они увидели, что Грумм на самом деле остановился, все почувствовали, как их сердца бьются в глотках.

Но тогда «Его Величество император Августин Шестой», наконец-то, глубоко вздохнул, и из его рта послышался явно недовольный презрительный звук щелчка. Затем он пошел. Высоко держа голову и скипетр, он пошел по красной дорожке. На протяжении всего пути в его глазах видно было презрение и высокомерие.

Принц Чень, наконец-то, успокоился. Он наблюдал, как замечательно портной исполняет роль повелителя, и его сердце наполнилось неожиданной радостью. Он не мог не оглянуться на Двэйна. Выражение его лица говорило: «Как ты это сделал?!»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 493. Первый в жизни танец**

Августин Шестой восседал на троне в центре тронного зала. Единственное, что отличало его тронный зал от императорского – так это то, что возле трона не было трона Принца-регента.

На лице Августина была легкая ненавязчивая улыбка. Стоило Павлу Шестнадцатому привстать, как из-за ширм, заслонявших вход в тронный зал, появилось множество стражников и прочей прислуги, они медленно несли выгнутое зеркало. Менестрели вмиг прекратили свою игру, обстановка с праздничной вмиг сменилось на строгую и парадную.

Августин Шестой поднял руку, чем возвестил о торжественном тосте, который он готовился сказать.

— Да здравствует Империя!

Его голос не был громким, но прозвучал очень гулко в тишине зала, показавшись внезапным и захватывающим сердце голосом. Все присутствующие в зале в глубине души знали, что старик уже свое отжил, и им, вероятно, недолго осталось сидеть на троне Августина.

С другой стороны, старик уже никому не мешал, а потому все охотно поддакивали ему и поддерживали его.

— Да здравствует Империя! — донеслось со всех сторон зала.

Принц Регент также поднял свою чарку вверх. Вновь воцарилась тишина. Ведь каждый из присутствующих также знал и то, что именно Принц-регент, как ни крути, в настоящее время был вершителем судьбы Империи. Принц-регент довольно улыбнулся, после чего, подняв чарку над головой, стал осторожно лить вино себе в рот.

— Да здравствует Принц-регент! Да здравствует Император! — послышалось со всех сторон.

Мужчины и женщины ликовали.

Главнокомандующие изрядно напивались и чуть не падали с кресел. Звучали тосты о Двэйне и делах Герцога Тюльпана. Старый министр Робеспьер, услышав о Двэйне, заметно оживился. Ранее он сидел, развалившись в кресле, он явно был утомлен, и его вовсе не интересовало окружающее.

Теперь же он внезапно стал внимательно вслушиваться во все, что говорили окружавшие участники пиршества. Когда оркестр заиграл первую композицию, по давней традиции должны были танцевать Император с супругой, но ныне Император был стар, а Императрица недавно скончалась.

После переворота, который был три года назад, Принц-регент всегда подменял своего отца. Принц-регент встал и с легкой улыбкой протянул руку моложавой королеве. Ей было уже двадцать восемь, но выглядела она гораздо моложе своих лет. Ее лицо было округлым и улыбчивым, а фигура стройной и изящной. Но лишь Двэйн знал о ее нелегкой тайне, о том, что она будет помнить всю жизнь.

Все слухи о ней были чисты, никто и слова плохого не мог о ней сказать, никому не была ведома та страшная тайна. В свои шестнадцать лет она вышла замуж за Принца-регента. Вскоре она родила ему дочь и слыла любящей матерью и верной женой. Единственное, что несколько омрачало картину – семья, в которой родилась принцесса, была не столь богатой.

Конечно, это не была бедность в прямом смысле слова, всего лишь провинциальный южный аристократический род. Сила ее рода не была столь великой, как у большинства придворных родов. Они были аристократами третьей гильдии. Их презирали аристократы высшего света, род Роулинг в принципе бы не заметил. Никто не ожидал, что Принц-регент возьмет в жены южную полукровку из бедной семьи. Более неожиданным было бы, разве что, жениться на крестьянке.

Девушки из бедных родов становились, разве что, наложницами при столь знатных особах. Но Принц-регент, ко всеобщему удивлению, взял в жены Дайли, дочь бедных южных аристократов. И коронация Дайли мгновенно создала Двэйну врагов при императорском дворе. Однако же, позиции Принца-регента, наконец, усилились: он ненавидел старые традиции и давно хотел ослабить этих придворных чиновников, чье влияние достигло крайне высокого уровня. И женитьба помогла бы Принцу-регенту несколько стабилизировать ситуацию!

Последние события предвещали появление южного влияния при дворе Императора.

Принц-регент и королева танцевали просто замечательно, долгие и упорные занятия танцами определенно сделали свое дело. Принц-регент и принцесса Дайли отлично сочетались в танце и выглядели просто отлично. Конец их танца ознаменовался бурными аплодисментами. Это были искренние эмоции, что переполняли наблюдавших за танцем людей.

Закончив танец, они обменялись поклонами и стали расходиться.

— Что ж, господа, надеюсь, сегодня никто не уйдет обиженным! — произнес радостно принц-регент.

Когда заиграла следующая мелодия, никто не двинулся с места. Абсолютно никто не встал, чтобы танцевать!

Роландовская аристократия крайне уважительно относилась к своим традициям, ведь все их положение держалось, по большей части, на славе и заслугах предков. Быть может, многие сейчас хотели бы присоединиться к Принцу-регенту и его прекрасной супруге, однако же было одно неписанное правило: первым в танец стоит вступать второму по важности в империи человеку.

Как только второе лицо Империи приступит к танцу, могут идти все остальные. Этим человеком был чиновник Робеспьер, занимавший этот пост уже многие годы, но в его взгляде на Принца-регента читалась лишь одна фраза:

«Неужели ты возомнил себя крупнее Двэйна?»

Музыка стихла, но Двэйн и первый министр — оба стояли. Все понимали, что первому министру в силу преклонных лет уже не станцевать такой танец. Он уже давным-давно не должен был участвовать в подобных процессиях, уступив место более молодым.

Двэйн же все время проводил на Северо-западе, а остальные присутствующие были министрами финансов, хозяйственных дел и прочих бытовых профессий. Временами граф Бильбо первым выходил танцевать, но теперь на пиру присутствовали первый министр, а также Двэйн. Двэйн фактически был на втором месте по важности после самого Императора.

Двэйн ведь уже давно занял позиции гегемона на Северо-западе, набрался немалых сил и немалого влияния. Принц-регент до недавнего времени именно Двэйна планировал усадить рядом с собой.

Становилось все более очевидным то, что Двэйн вскоре должен был стать первым министром при Императоре. Этот слух, подобно любой сплетне, распространялся с пугающей скоростью. Для рода Герцога Тюльпана это было источником далекоидущих перспектив, но также и серьезных провокаций.

Все окружающие вельможи надеялись, что Двэйн, наконец, начнет танец. Девушки из самых разных влиятельных семей, связанных с двором, все как одна ждали, что их пригласит на танец Двэйн.

В тот вечер Двэйн так и не пригласил никого на танец, ведь его невеста была далеко на северо-западе. Весть о его скором браке также вскоре облетела пределы империи, но едва ли кто-то мог поверить, что столь состоятельный аристократ ограничится лишь одной женой.

Для многих молодых аристократок сейчас даже стать наложницей Герцога Тюльпана казалось замечательной перспективой. Бесчисленные молодые аристократки проводили не один вечер, мечтая о Двэйне. Теперь же многие из них прихорашивались весь предшествовавший пиршеству вечер, дабы впечатлить Двэйна и выиграть столь выгодную партию. Они сидели за столом и пожирали Двэйна взглядами, даже не приступая к еде.

Двэйн на мгновение заступорился. Он прекрасно знал о негласной дворцовой традиции, но, глядя на едва ли не окружавших его со всех сторон девушек, он несколько опешил. С одной стороны, его положение было достаточно выгодным: он мог всего лишь пригласить кого-нибудь из девушек на танец, и это был бы правильный выбор, ведь многие из пришедших девушек были представительницами знатных родов. А танцевать с ними на этом пиру было жестом уважения для Принца-регента. Печалило Двэйна лишь то, что Луиза – та, с кем он бы пошел танцевать по доброй воле – в этот вечер была далеко.. в далеком северо-западном Осгилиате.

Эта храбрая девушка-воин в тот день была вынуждена служить медсестрой в Осгилиате.

Двэйн обвел взглядом пиршественный зал, затем усмехнулся, горделиво выпрямился и подошел вплотную к Принцу-регенту. Его твердая поступь взволновала многих окруживших его девушек, у некоторых покраснело лицо. Но Двэйн вскоре подошел к Принцу-регенту и обольстительно улыбнулся, после чего протянул руку и мягким голосом сказал:

— Можно?

От этой фразы девушки чуть не попадали в обморок. Мужчины замерли с открытыми ртами и не могли сказать ни слова.

Восьмилетняя дочь Принца-регента, Карина, которая в тот вечер была самой нарядной из пришедших на праздник, вытаращив глаза, ошарашено смотрела на недоумевающего отца. Для нее этот бал был первым в жизни, у нее были отцовские проницательные и выразительные глаза, и лицо ее матери, такое же правильное и округлое.

Выбор Двэйна заставил ее вздрогнуть. На самом же деле, в глубине души она даже ждала, что Герцог Тюльпан пригласит ее. Спустя пару мгновений она вскочила со стула, громко покашляла, и сказала, переведя дух:

— Для меня это большая честь!

В следующее мгновение она прошла в сторону столь ошарашенного, но уже спокойного Двэйна. Она стала на ходу вспоминать уроки танцев, которые ей еще совсем недавно начали преподавать дворцовые гувернанты.

Двэйн и юная Карина прошли к танцевальному залу. Всюду слышались вздохи, но никто не осмеливался сказать и слова.

Ведь несмотря на возраст Карины, она была наследницей трона. Когда Двэйн стал танцевать с Кариной, остальные аристократы, наконец, стали постепенно приглашать своих партнерш и вступать с ними в танец.

Карина была совсем маленькой, и Двэйну приходилось нагибаться, чтобы подстроиться под такую партнершу. Ее вес был столь невелик, что он с легкостью поднимал ее на каждом повороте танца.

Личико Карины буквально горело красным цветом, она настолько разнервничалась, что забыла то, чему ее некогда учили гувернанты. Несколько раз она наступала на ноги Двэйну, Карине становилось то жарко, то холодно.

Двэйн мягко улыбнулся, успокаивая юную принцессу.

— Не стоит извиняться, Ваше высочество! На самом деле, вы оказали мне великую помощь!

Карина поняла замысел Двэйна.

— Учитель… — шепнула она на ухо Двэйну. — Я полагаю, вы знаете, что это мой первый бал?

Двэйн едва удержался от того, чтобы не рассмеяться.

— Это честь для меня, миледи…

Вскоре Двэйн проводил Карину на ее прежнее место и, сделав реверанс, распрощался.

Карина была расстроена. Рядом с ней сидел десятилетний принц Карл.

— Дорогая сестра, я слышал, Герцог Тюльпан намерен задержаться в городе, так почему бы нам не надоумить отца пригласить его завтра к нам, чтобы он дал нам урок танцев?

Карина восхищенно посмотрела на старшего брата:

— Отлично! Спасибо тебе!

Брат усмехнулся:

— Не стоит, я тоже стремлюсь попасть к нему на урок, он, все же, самый известный человек на материке, как-никак! Я бы поучился у него летать на метле…

Карина усмехнулась, глядя на взволнованного брата. Вскоре девочка просто влюбилась в первый том «Истории материка», ведь эта книга являла собой подробные дневниковые записи Двэйна.

За этот год Карина попросту наизусть знала эти дневники, несмотря на то, что многое не понимала. В день первого танца она подобрала лучшие туфли. Принц-регент взглянул на Двэйна с улыбкой, и Двэйн ответил тем же.

Пришло время его величеству Императору покидать зал, все присутствовавшие выстроились в стройный ряд. Несмотря на годы, Император прекрасно держался на публике. Он сидел на троне, выпрямившись, но его взгляд был несколько равнодушен ко всему окружающему.

После окончания второго танца Принц-регент и Двэйн вздохнули с облегчением: проверка прошла успешно.

Когда Принц-регент готовился объявить конец бала, снаружи раздалась барабанная дробь, и послышался звук громких шагов, в зал вскоре вошел крайне высокопоставленный гость.

— Прибыл сам Первосвященник Храма Предков Павел Шестнадцатый!! — громогласно и торжественно возвестил дворецкий.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 494.1. Противостояние (часть 1)**

На Роландовских землях испокон веку бытовало три праздника:

1) Связенный праздник лета;

2) Новый год;

3) Праздник богатого урожая.

Религиозная часть населения Роландовской земли имела достаточно небольшое влияние на данные праздники, участвуя повсеместно лишь в праздновании Нового Года. На Новый год семья первосвященника и он сам лично принимали участие в молебне. В остальных же праздниках религиозная община не принимала столь большого участия, и этому было вполне разумное объяснение: дело в том, что большинство наиболее преданных общине адептов попросту считали два остальных праздника не вполне законными.

Ведь следуя верованиям общины, земля была создана Богиней-матерью, и любые празднования могут быть посвящены только ей, как создательнице мира и жизни. Неоднократно община намеревалась добиться отмены этих праздников во всей Империи, и хоть их попытки и оказались неудачными, но среди адептов общины закрепилась жесткая враждебность по отношению к праздникам простых мирян.

На празднике летнего плодородия люди жгли столбообразный костер огромной высоты и танцевали вокруг него. Один из адептов религиозной общины по имени Сенипай искренне возненавидел эту традицию, ведь эта традиция уходила корнями во времена более далекие и древние, нежели основание Роландовской империи. Бытовало поверье, что традиция с кострами восходит к эпохе многобожия, разобщенности, великих междоусобиц. Государственной же религией стал культ Богини-матери, противоборствующий языческим ритуалам.

Были разрешены лишь культы Богини-матери, тогда как все остальное было под строгим запретом, и религиозная община в данном случае являлась главным угнетателем всех инородных ритуалов. Однако крестьяне, охотно трактуя себя как истинно верующих в Богиню-мать людей, просто отшучивались, что, мол, почему бы не отпраздновать праздник в честь достойного урожая очередной осенью, ведь это земля дала им выращенный хлеб.

Сенипай же объявил танцы вокруг огня идолопоклонничеством, однако никаких обоснований своим словам высказать не смог. Но неужели обычный танец у костра можно назвать идолопоклонничеством? Разве были среди любителей танцев у костра пьяницы, воры или преступники?

Несмотря на то, что хлеб насущный был важен и для властей, и для Первосвященника лично, праздники плодородия все равно порицались и уничижались. Храмовники же никогда не демонстрировали открытого противостояния, действуя лишь как злые языки. Посему в этот день, во время пиршества, Первосвященник Павел Шестнадцатый явственно выразил свое недовольство ситуацией.

Павел Шестнадцатый появился перед всеми в инкрустрированной золотом белой мантии, с короной на голове и скипетром в руках. Вслед за ним в пиршественный зал вошли два облаченных в серебристые латы воина. Судя по всему, они были паладинами восьмого уровня.

Когда в зал вошел Павел Шестнадцатый, веселая музыка резко стихла, было слышно лишь бряцанье оружия и шаги Первосвященника. Окружающие придворные стали кланяться, выказывая уважение к духовным наставникам роладновской земли. Но, вопреки всему, принц-регент вскочил со своего места и смело сказал:

— Господин Первосвященник, мы празднуем праздник летнего урожая, не ожидал я увидеть вас здесь!

На лице Первосвященника при его словах появилась едва различимая улыбка, которую было сложно разглядеть через старческие морщины.

— Сын мой, нам, первосвященникам, также нужна пища! — от слов Павла Шестнадцатого Принца-регента несколько помутило, но он тут же взял себя в руки.

Улыбнувшись, он поспешил помочь Первосвященнику проследовать к его месту за пиршественным столом. Августин Шестой также встал поприветствовать главу религиозной общины.

Император на вид был слаб, но все же поприветствовал Первосвященника словами:

— Здравствуй, добро пожаловать на пир!»

— Я польщен, Ваше Величество! — ухмыльнувшись, отвечал Павел Шестнадцатый.

Придворные слуги вмиг принесли Первосвященнику все необходимое, усадив его возле Императора – это также было одной их традиций. Двое паладинов же сели подле Двэйна, так как их ранг ограничивался лишь высоким военным званием, но не имел отношения ко Двору!

После ухода Хуссейна из Ордена Храма Предков воинов девятого уровня в распоряжении религиозной общины не осталось, а паладины восьмого уровня, по-видимому, теперь стали костяком сил Первосвященника.

Первосвященник хлопнул ладонями, после чего торжественная музыка вновь заполнила зал. Первосвященник и Принц-регент обменялись несколькими фразами, прошептав их друг другу на ухо, но вскоре Первосвященник приступил к тому, за чем пришел: он резко встал с места и подошел к Императору, сказав с усмешкой:

— Ваше высочество, я слышал, Вам в последнее время нездоровится?

Старый Император поежился, покачал головой и вяло ответил:

— Уже все в порядке.

— Что ж, ну, ладно… Впрочем, я хотел бы сказать, что ваше здоровье на вид неважное, однако мы со своим орденом отчасти ответственны за судьбу Империи, ведь мы ее пастыри. Наша сила велика, и мы можем исцелить вас… хотите, я пришлю завтра двух пастырей к вам, чтобы они…

— Не стоит… — оборвал первосвященника Принц-регент, усмехаясь. — Моему отцу уже лучше, не стоит, поверьте…

В этот момент Принц-регент обернулся и увидел старца в красной мантии, волшебника, служившего при Дворце. Ему было около шестидесяти лет. Вскоре он вымолвил сухим голосом старика:

— Господин Первосвященник, в наших дворцовых палатах врачевания есть лучшие лекарства и методы лечения… вам не стоит беспокоиться о здравии Государя.

В ответ на неуважение дворцового мага к словам Первосвященника тот лишь усмехнулся. На самом же деле, этому также были свои причины: Маги по праву считали, что именно они ближайшие посланцы Богини-матери, а религиозная община – лишь кучка шарлатанов, и только!

— Я всего лишь высказывал свое почтение Императору, и не более…

Первосвященник совершил реверанс, вновь вернувшись на свое место. Принц-регент и Император стали обмениваться разговорами, которые для окружающих людей так и остались в тайне…

Двэйн и Принц-регент явно нервничали, ведь Императору было сложно связать и пару предложений, а выглядел он совсем неважно… видимо, разговор с Первосвященником оказался слишком тяжел для него.

Павел Шестнадцатый же норовил вновь заговорить с престарелым Императором, постоянно пытаясь сблизиться с ним. И тут произошло нежданное: когда доиграла третья соната, Император должен был возвестить об окончании пиршества, но раньше заговорил Первосвященник:

— Ваше величество, как же неудобно получилось! Я, как глава духовного ордена Роландовских земель, явился на пиршество, но вы так скоро хотите меня покинуть? Ваше величество! Вы никуда не пойдете!

И тут встал и прошел к центру зала Двэйн.

— Ваше величество господин Первосвященник! Я так давно Вас не видел!

Первосвященник замолчал, окидывая взглядом Двэйна.

— Ах, Герцог Тюльпан! Или лучше было бы сказать… духовник Северо-запада! Я много слышал о вас… о вашем мудром руководстве северо-западными землями…

Двэйн в душе проклинал хитрого старика, думая:

«Так, он обозвал меня духовником северо-запада, стало быть, я его подчиненный…»

Двэйн хотел возразить Первосвященнику, но смолчал, сделав пару усилий.

Он не переставал улыбаться, утихомиривая внутренний гнев.

— Что ж, духовная община на Северо-западе растет и крепнет, однако недавний инцидент не дает мне покоя. Не так давно некие разбойники в броне паладинов проникли в мои земли и стали заниматься разбоем и лиходейством… Благо, ныне проблема решена, однако мне искренне стыдно за духовников Северо-запада, ведь эти разбойники их так омрачили… — говоря, Двэйн не сводил глаз с Павла Шестнадцатого.

— Ваше величество, сегодня, окончив пир, нужно будет немедленно наведаться в Храм Предков и вознести похвалу Богине-матери! Попросить прощения за все эти грехи! Прислушайтесь ко мне! — лицо Павла Шестнадцатого стало искривляться в гримасе гнева, который он пытался старательно, но безуспешно скрыть.

Несколько десятков его воинов высших рангов бесследно исчезли на землях Двэйна, и это не на шутку злило его.

— Двэйн, господин духовник Рудольф! Поверьте, это лишь недоразумение! Я уже распорядился, чтобы вас вознаградили… обещаю, этого не повториться! Ради нашего и вашего благополучия, предлагаю забыть этот инцидент!

Внезапно… Первосвященник продолжил:

— В конце концов, я слышал и о том, что Северо-западные земли не слишком хорошо развиты, и там полно бандитов-врагов Империи. Ах, ведь вы помимо того, что духовник, еще и князь Империи! Вы столь замечательно обороняете свою землю и стережете покой…

Двэйн улыбнулся.

«Эх, старый плут, если бы не отец, лежал бы ты уже давно в гробу!» — подумал Герцог Тюльпан.

Первосвященник, повернувшись, направился к выходу в сопровождении стражи. Видимо, почувствовал, что и его гнев усиливается, поэтому ретировался, дабы глупостей не наделать.

— Ваше величество, мой внезапный визит несет под собой четкую цель, я намерен попросить вас кое о чем, — бросил Павел Шестнадцатый в сторону Императора, покидая зал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 494.2. Противостояние (часть 2)**

Гэллум молниеносно перевел взгляд на Принца-регента, после чего вздохнул и выпучил глаза от удивления.

— Ваше величество, о чем вы хотите нам поведать? — спросил он, потирая глаза рукой.

Павел Шестнадцатый ненавязчиво усмехнулся, видя изумление окружающих.

— А, вы об этом… о первом Турнире Империи…

Двэйн и Принц-регент едва заметно переглянулись.

— Неужели ложная тревога, неужто весть о турнире просочилась? Как он узнал? Неужели он пришел из-за этого?

Не дожидаясь, пока Гэллум заговорит, Принц–регент промолвил:

— Господин Первосвященник, мой отец не имеет к этому отношения, мой отец слишком стар для турниров, это все решает Герцог Тюльпан, и цель турнира — всего лишь привнести простым мирянам любовь к военному искусству. Даже не знаю, что вас заинтересовало в этом Турнире…

Хотя Павел Шестнадцатый уже давно был Первосвященником всей религиозной общины, Принц-регент, заговорив, назвал его «Святой отец», что заметно раздражало Павла Шестнадцатого, заставляя его злобно щуриться.

Первосвященник взглянул на Двэйна:

— Что ж, значит, турнир – дело рук Герцога Тюльпана…

Надо сказать, сама идея турнира в самом деле была достаточно изощренной. На всем материке с самого его основания не проводились подобные турниры.

Принц-регент усмехнулся:

— Это решение… хотя и принадлежит Герцогу Тюльпану, но я доверил организацию и проведения турнира рыцарям Роландовских земель. Я думаю, их титул для этого подходит больше всего.

Помедлив несколько минут, он спросил:

— Ваше Величество, неужели Вы пришли из-за турнира? Вот уж и не подумал бы, что Вас это заинтересует…

Павел Шестнадцатый усмехнулся, в глазах скользнула злая ухмылка:

— Конечно, заинтересует! Я уже стар, и я не воин, но в нашей общине есть несколько воинов, готовых поучаствовать в этом турнире.

Глаза Первосвященника бегали из стороны в сторону, он старательно оглядывал комнату, в которой находился.

— Господин Герцог Тюльпан, в Империи происходит множество разных событий, однако репутация «Первого турнира» звучит громко, а посему вызывает у меня интерес… Ведь воины Храма Предков… тоже достойны участвовать в подобных турнирах, ведь они также являются достойными воинами… не так ли… да, и к тому же, как не заинтересоваться «Первым турниром в Империи»!?

Двэйн исподлобья взглянул на воинов, пришедших с Первосвященником. Каждый из них серьезно глядел в глаза Двэйну. Чернокожий воин, сидящий справа, внезапно шагнул вперед, сказав:

— Ваше Величество Принц-регент! Ваше Величество Герцог Тюльпан!

И поклонился.

— Мы, воины Храма Предков – такие же рыцари, как и те, что участвуют в турнире. Если вы не позволите нам принять участие… я не знаю, как такой турнир может называться «Первым в Империи»… к тому же, если все узнают, что никто из нас не участвовал в этом турнире, как же мы потом сможем называть себя вонами, и что тогда будет с нашей репутацией… Неужто мы совсем не достойны воинов Императора…

Двэйн усмехнулся, дослушав речь воина до конца, затем ответил:

— Эм… Ваше присутствие здесь, Господин, не законно…

Чернокожий воин покраснел в лице, ведь только сейчас он понял, что перешел границу.

— Меня зовут Шитьергер, я служу в костяке Воинов Храма Предков…

Впрочем, сказав это, он еще больше перегнул палку и только лишь добавил масла в огонь. Двэйн прищурился и сказал:

— Что ж, должно быть, это они желают поучаствовать в турнире?

Второй воин также вскочил со своего места с энтузиазмом в глазах. Он поклонился Императору и Принцу-регенту.

— Ваше Величество! Меня зовут Лаэндвер. Я воин отборных отрядов Храма Предков! Могу ли я получить Ваше благословение на участие в турнире! А еще…

— Что еще?- воскликнул Принц-регент.

— Еще мы надеемся на справедливость в проведении Турнира!

Лаэндвер был явно похитрее своего чернокожего сослуживца. Всматриваясь в глаза Принца-регента, он сказал:

— Раз уж это и вправду Первый Турнир Империи, то никаких детских игр там быть не должно! А это сообщество рыцарей попросту не способно на такую ответственность, как проведение таких турниров!

Принц-Регент сделал вид, что не слышал того, что сказал ему рыцарь, но отчасти воин был прав, и это знали все присутствующие.

Двэйн томно покашлял, затем вступил в разговор, прервав неловкое молчание:

— Господин воин, позвольте спросить, каким же, по-вашему, должен быть Первый турнир Империи? — Павел Шестнадцатый внезапно воскликнул, усмехнувшись.

— Раз уж речь идет о всеимперском турнире, то такие решения, стало быть, нужно принимать самому Императору! Не так ли, Ваше Величество?

Первосвященник обратился к старику на троне:

— Ваше Величество, ваша боевая слава затмевает нашу! Вы командовали имперскими войсками во время войны на Северо-западе! Кому, как не Вам, решать, каким должен быть Первый турнир Империи?

Взглянув на пытавшегося что-то сказать Принца-регента, Первосвященник лукаво улыбнулся:

— Жаль, господин Регент, что Вы – лишь волшебник, и управлять таким турниром вам, увы, не дозволено.

Принц-регент нахмурился. Двэйн, заметив это, тоже напрягся. Что же скажет сам Император! Этот Первосвященник действительно что-то знает? Или всего лишь блефует? Все же Двэйн, решившись, сказал:

— Господин Первосвященник, я считаю, что это недопустимо!

— Что? — Первосвященник бросил взгляд на Двэйна.

Двэйн был готов услышать и сказать что угодно, однако сидящие подле юноши Карина и Карл внезапно смолкли, и тут принц Чарли покашлял, прервав все звуки в пиршественном зале.

Карл встал, его лицо было полно решительности, хотя он изрядно вспотел от нервов.

— Отец, я считаю, Герцог Тюльпан абсолютно прав! Делать этого ни в коем случае нельзя!

Принц-регент чуть было не вздрогнул от нахальства сына. Улыбнувшись, он сказал:

— Карл, дорогой, что ты хочешь сказать?

Для маленького принца это было знаком доброй воли. Совершив реверанс перед Первосвященником, он продолжил:

— Отец, Император – уважаемый человек в государстве! Он и есть власть! Как же можно доверять простолюдинам участвовать в таких мероприятиях и решать столь важные вопросы!

Лаэндвейр внезапно возразил:

— Ваше величество, только из-за высокого положения Императора, только лишь посовещавшись с достойными людьми… можно прийти к правде!

Взглянув на рыцаря, Карл рассмеялся:

— Господин грозный воин, у меня к вам лишь один вопрос! Этот советчик должен быть всего лишь один?! Все знают, что совет должен состоять из множества людей!

Карл уверенно смотрел в глаза оппоненту. Умело парировав высказывания противника, он холодно смотрел в сторону Первосвященника.

— Господин воин, неужели вы презираете Императора?!

Лаэндвэйр остолбенел, слыша подобные обвинения от десятилетнего мальчика, пускай даже и столь благородных кровей. Но перед ним все же стоял сын правителя, и его отец стоял подле.

Потому воин лишь промолвил:

— Конечно же, нет! И как мне такое могло прийти в голову! Но разве Император не в силах решить и то, сколько помощников в вынесении решения ему нужно?

Однако договорив, воин смолк, ведь злить Принца-регента не стоило, это могло вызвать вражду уже с Императором. Двэйн был не на шутку изумлен, он считал, что этот десятилетний мальчик не может быть способен на подобное… такой маленький, а зрит в корень, такое уязвимое место нашел.

Павел Шестнадцатый, глядя на внезапно вступившего в словесную баталию мальчугана, подумал:

«Надо же, откуда в этом роду Августинов берутся столь юные и умные дети… Принц-регент был умен, его сын от него не отстал… только в моей общине одни тупицы!»

Первосвященник скривил сердитую мину, хотя в душе он улыбался.

— Ваше Высочество, почему бы нам не создать советы в разных городах Империи? Проблема бы решилась сама собой!

Как ни странно, но принц Карл уже давно размышлял именно об этом.

— Ваше Величество, это именно то, о чем я хотел сказать! Именно потому, что мой дедушка – Император, он не должен заниматься такими мелочами, как участие в турнирных совещаниях, а вы, господин Первосвященник, вовсе не воин, да и не политик, а посему вам такие ошибки вполне простительны…

— Так! Молодой человек! Вы много себе позволяете! — Принц-регент утихомирил своего сына, хотя в душе восторгался им.

Карл повернулся к отцу и кивнул головой:

— Да, отец, я прошу прощения!

Воины встали со своих мест и как один спросили:

— Вы хотите что-то нам сказать?

Но следующая реплика мальца вновь заставила их остолбенеть:

— А вот вам бы стоило помолчать! Или же вы забыли собственное положение, господа воины? И я настоятельно прошу вас более не забывать, что я — сын Принца-регента, а значит, важное лицо страны! Вы забыли, кто я, вы забыли, кто вы? С каких пор простолюдин имеет право спорить с лицом императорской крови? Впредь не забывайте, кто вы!

Двэйн не удержался и похлопал маленькому оратору, подумав:

«Черт возьми, неужели он настолько умен в свои годы?»

Но Двэйн не заметил, что сидящая подле Карина все это время сидела, прикрыв ладонью рот, стараясь скрыть довольную улыбку. Ее цель также была достигнута…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 495. Решение Двэйна**

Принц Чарли говорил решительно. На его еще детском личике читалась холодная надменность. Двое кавалеристов, услышав такие речи, буквально остолбенели, а затем темнокожий Шитэгээр не выдержал и выкрикнул:

— Ты!

— Закрой рот, Шитэгээр! — тут же одернул Папа Паоло Шестнадцатый своего неотесанного подчиненного и внимательно посмотрел на принца Чарли. — Ваше Высочество, мой человек ведет себя неподобающе. Прошу поверит, что никто в храме Богини Света не пренебрегает интересами императорского двора и верной ему аристократии.

Темное лицо Шитэгээра стало фиолетовым. Он больше не осмелился ничего сказать, лишь стиснув зубы, медленно опустился на стул. Папа тотчас приказал двум кавалеристам принести извинения принцу, и они вынуждены были подчиниться.

Папа посмотрел на юного принца Чарли, и в сердце его закрались опасения.

То, что он уже в таком возрасте так осведомлен и красноречив, было поистине удивительно. Но больше Папу раздражало то, что принц, похоже, не питает к храму ни капли уважения! Даже, как будто… похоже, что недолюбливает его!

Все понимали, что принц Чарли рано или поздно с почти стопроцентной вероятностью займет трон. Такой император, с детства питающий отвращение к храму, для религиозной общины был не слишком выгоден.

Размышляя об этом, папа продолжал мягко и дружелюбно улыбаться.

— Ваше Высочество, прошу, скажите мне, в чем моя ошибка?

Услышав такой вопрос от духовного лидера материка, принц несколько забеспокоился. В конце концов, он был еще очень юн, и указывать на ошибки самого Папы было несколько неподобающе. Он тяжело вздохнул и внезапно перевел взгляд на стоящего рядом Герцога Тюльпана. На лице Двэйна сияла ободряющая улыбка.

Принц Чарли тут же успокоился и медленно сказал:

— Ваше Святейшество, Вы сказали о высоком положении рыцарей. С этим я согласен… Однако по традиции в глазах простого люда они могут служить только аристократии. Или империи. Для представителя аристократии, я имею в виду знатных людей из старых и влиятельных родов, так называемые рыцари — всего лишь верные подданные, что-то вроде «родовых чиновников». Что уж говорить об императоре? Для Его Величества государя Империи, все рыцари на материке — всего лишь подданные. Солдаты всего-навсего слуги, а настоящий властелин материка — это правитель Лоулани! А для правителя… Где же сказано, что когда подданные ссорятся, рассудить их может только он? Да ведь это же просто вздор! Я если мы, в самом деле, так сделаем, то кто знает, как через несколько лет об этом запишут в летописях? Я даже подозреваю, что это для потомков будет какое-то немыслимое скандальное дело! Поэтому я считаю, что император вовсе не должен вмешиваться в такие дела! Он лишь может награждать, а не судить. И уже тем более становиться на чью-то сторону!

Все это звучало очень справедливо. В конце концов, в этом мире иерархия соблюдается очень строго. Особенно в верхних, аристократических слоях. По традиции, следование иерархии ценится выше всего, потому что это служит гарантией высокого статуса определенных групп.

Папа хранил молчание. Наконец, он улыбнулся и повернулся к принцу Чэню и старому императору.

— Похоже, я пренебрег уважением к императорской фамилии. Прошу забыть мое вздорное предложение.

— Но суд… — Шитэгээр не очень понял смысл слов Папы.

— Суд? — внезапно воскликнул Двэйн, а затем спокойно сказал. — Разве состязание в военном искусстве нуждается в суде? Это ведь не литература и не поэзия! Поединок между военными людьми может быть только с помощью оружия! Выживший — победитель, погибший — проигравший. О каком суде может идти речь?

— Его Превосходительство епископ Двэйн говорит глупости, — ехидно сказал хитрый Ланьдээр.

Он сразу понял, что лучше называть мага «епископом», так как он опасался, что герцог может на том же самом основании порицать его за то, что «простолюдин судит аристократа». Чарли — принц, а положение Двэйна как герцога — также не менее высоко.

Вцепившись в «церковную» титулатуру Двэйна, он таким образом, как командир Ордена Святых рыцарей, от его имени возражал ему, так что противник не мог к этому придраться.

Ланьдээр продолжил:

— Хотя и считается, что поединок между военными людьми может быть только с помощью оружия… но ведь это соревнование, а вовсе не смертельная схватка! Неужели обязательно каждого участника поединка принуждать биться насмерть? Если так, то боюсь, что победитель в конечном счете должен будет убить немало людей. Поэтому я думаю, что суд все-таки необходим. Кроме того… если Его Величество император не может принять это на себя, то тогда нужно пригласить несколько военных, прославившихся своими подвигами.

Двэйн холодно усмехнулся, а затем вдруг туманно сказал:

— Ваше превосходительство, а что если нам пригласить рыцаря Родригеза, мастера клинка Серебряной Ночи? Пусть он рассудит.

Ланьдээр не возражал. Он коротко кивнул.

— Родригез — рыцарь святого уровня. Если он станет судьей, думаю, что никто не…

— Эх, — Двэйн с наигранным любопытством посмотрел на него, а затем насмешливо сказал. — Вот как! Господин Ланьдээр, если вдруг Вы победите и Родригез в качестве судьи лично вручит вам титул «лучшего рыцаря Поднебесной», то Вы примете его?

— Это… — Ланьдээр понял, что дал себя подловить.

Даже принц Чарли с некоторой жалостью глядел на двух рыцарей.

Действительно, если поручить суд Родригезу, то… как можно из его рук принимать титул «первого в Поднебесной»? Или они думают, что смогут победить его?

— Не нужно сражаться, — улыбнулся принц Чэнь и поглядел на папу. — Ваше Превосходительство, у меня есть одна идея. Как она Вам?

— Ваша идея, должно быть, очень хорошо, сын мой. Прошу говорите, — Папа спокойно и без сомнений уступил принцу.

Принц сделал вид, что не заметил этого, и, улыбаясь, сказал:

— Я и не думал, что храм заинтересуется этим турниром. Однако раз храм согласился участвовать в нем, то, по моему мнению, на должность судьи нужно назначить четверых. Да, Ассоциация рыцарей все-таки организация материковая, поэтому Дэлон непременно должен входить в состав судейской коллегии.

Толпа одобрительно закивала. Хотя Ассоциация рыцарей давно пришла в упадок, то слава ее еще до конца не исчезла. Даже если Дэлон абсолютно безвластен, то участие его в судействе все равно было вполне обоснованным.

— Кроме этого, я думаю, что одного судью Вы, Ваше Превосходительство, можете выбрать самостоятельно из своих людей, — улыбаясь. сказал принц Чэнь. — Конечно, это Вы можете определить и после Вашего возвращения в храм. Не торопитесь.

Папа кивнул.

— Насчет третьего судьи… Давайте пошлем какого-нибудь воина из царской охраны. Я думаю попросить главного охранника дворца представить двор в судействе, чтобы выразить свою заинтересованность в мероприятии.

Идея принца Чэнь ни у кого не вызвала вопросов.

— Насчет четвертого, последнего судьи… Пусть будет кто-нибудь из чиновничьих кругов! Чтобы выразить поддержку данного мероприятия со стороны чиновников Империи.

Насчет этого также никто не стал возражать.

Однако, в отношении кандидатур… Само собой разумеется, принц Чэнь поглядел на своего самого доверенного человека — на Двэйна.

— Двэйн, первенство в выдвижении этой идеи принадлежит тебе, к тому же, ты очень известен в широких кругах. Имя Герцога Тюльпана окружено доброй славой — северо-западная война, блестящие заслуги перед отечеством, да еще и генерал империи. Прошу тебя стать четвертым судьей.

Все изначально догадывались об этом… Все знали, что Герцог Тюльпан — ближайшее доверенное лицо принца-регента.

Но реакция самого Двэйна в этот раз немало поразила собравшихся!

— Ваше Высочество, я против, — маг неожиданно встал и чистосердечно сказал. — Прошу простить меня за неподчинение Вашему приказу… Но я не могу принять на себя такую ответственность.

— Почему? — остолбенел принц Чэнь.

— Потому что… — Двэйн слегка улыбнулся. — Я решил, что приму участие в этом соревновании! Будучи участником, ради справедливости, я само собой не могу быть судьей.

Все буквально остолбенели!

Ланьдээр, над которым только что посмеялся Двэйн, язвительно заметил:

— Господин епископ, весь материк содрогается, когда произносится Ваше имя, но ведь Вы волшебник! Это ведь… соревнование бойцов!

— Я и сам об этом знаю, — рассмеялся Двэйн, но в смехе его слышалась напряженность.

Он достал из-за пазухи серебряный значок и повертел его в руках.

— Кроме магических способностей, я также же имею рыцарский значок! Уважаемый господин рыцарь, прошу Вас уяснить, что перед Вами — рыцарь девятого уровня, утвержденный Ассоциацией рыцарей материка и имеющий соответствующие документы, подтверждающие это.

Толпа удивленно глядела на значок, который Двэйн держал на ладони.

Девятый уровень? Рыцарь девятого уровня?

Двэйн про себя вздохнул… Законность этой вещи не вызывала сомнения. Это ведь глава Ассоциации рыцарей собственноручно вручил ему… Однако вчера вечером, после обильных возлияний, Дэлон преподнес Двэйну столь щедрый подарок.

— То есть… — не удержавшись, рассмеялся принц Чэнь. — Двэйн, ты…

— Я принял решение участвовать в соревнованиях, — улыбнулся в ответ маг. — Я тоже хочу побороться за титул «лучшего в Поднебесной»! Должно быть, очень весело.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 496. Просто пользуюсь положением!**

Заметив Первосвященника и вошедших вслед за ним воинов, все заметно переменились в лицах, резко помрачнев.

— Что такое, Господа, боитесь своего пастыря? — усмехнувшись, воскликнул Двэйн. — Неужели вы думаете, у меня нет навыков девятого уровня?

«Уж девятый уровень у тебя точно есть…» — подумал про себя Первосвященник Павел Шестнадцатый.

— Иначе, едва ли ты убил бы моего ангела! Определенно, колдовство!

Некогда Принц-регент, не зная способностей Двэйна, пытался претендовать на титул самого сильного мага Империи.

Старик Император внезапно усмехнулся, услышав реплику Двэйна.

— Раз уж так, Герцог Тюльпан, вам давно пора бы занять мое место, не так ли? Почему бы тебе не получить титул сильнейшего мага Империи? Хахаха…

На самом деле, Двэйн знал о турнире магов, но еще и не помышлял об участии в нем, ведь был занят совсем иными заботами. Двэйн не был простаком, и вмиг вспомнил об этом побоище, называемом турниром, и что же там в действительности происходит. Но победитель этого праздника крови мог получить титул лучшего мага Империи.

И золота этот чемпион мог получить вдоволь! Многие лорды и бароны не рискнули бы участвовать в турнире, боясь за собственные шкуры. Все же те, кому срочно нужны были деньги, и кто не обладал большой властью, попросту уступали бойцам, которые не хотели участвовать.

Таким образом, Двэйна ждали противники, в большинстве своем, ниже его самого как минимум на уровень. К тому же, после заворушки с магистром Ордена Меченосцев Двэйну представилось возможным принять участие в состязании и не уйти с пустыми руками. Осталось лишь отдать дань традициям, воздать почести и уважение Ордену Меченосцев, бывшему победителем на протяжении долгих веков, и одержать победу самому.

В то же время, ни в коем случае нельзя было позволить общине Храма Предков добиться лидерства в турнире и отдать победу им. Нельзя позволить Первосвященнику набирать влияние на трон посредством турниров.

Внезапные визиты Первосвященника Храма Предков и его разговоры с Императором слишком далеко зашли, все это вскоре может перерасти в давление на власть. Если они хотят доказать свою силу на турнире, пусть попробуют! Я отниму у них эту возможность!

Победитель турнира становится лучшим магом Империи, а также получает титул магистра Ордена Меченосцев! Нельзя, чтобы им стал воин Храма Предков. Это просто смешно!

Двэйн молча смотрел на Первосвященника, как и сидящий рядом Принц-регент, никто из них не был заинтересован в победе Храма Предков на турнире. В случае их победы Орден Меченосцев станет частью общины, последствий чего никто из присутствующих и представить не мог.

Замысел Храма Предков представлялся более чем злым и вероломным!

Внезапно в голову Двэйна пришла шокирующая и страшная мысль: если он не вмешается, то позволит храмовникам одержать победу на турнире!! Вполне возможно, один воин восьмого уровня вполне способен одержать победу! К тому же, воины, побеждающие в турнире, снабжаются золотом из запаса казны! А это даст возможность Храму Предков стать богаче всех на материке. Тогда даже Император уже не сможет им помешать, ведь их влияние будет слишком сильно.

Некогда при дворе содержались первоклассные воины, готовые участвовать в турнирах и побеждать во славу Императора, учрежденные министром Родригесом.

Сейчас же Двэйн сомневался, что во дворце найдется хоть один воин восьмого уровня, о более высоких не велось и речи. В то же время, Храм Предков… помимо основных сил, еще и располагали Небесным Воинством. Кто знает, какие воины там служат… не стоило забывать и еще об одном Посланнике Неба, который пока не проявлял себя. Этот некто Эпудис.

Простых расчетов было бы достаточно для того, чтобы сказать, что Двэйн ныне был единственным способным противостоять Храмовникам. Что же до Дасюэшани… едва ли этот величайший воин Байхэчоу будет участвовать в каком-то мирском человеческом турнире. Неподалеку вполголоса о чем-то шептались несколько престарелых чиновников, но привлекали всеобщее внимание свои почтенным видом.

Музыка продолжала играть, и кое-кто из придворных лениво танцевал. Внезапно Двэйн решил заявить себя в качестве кандидата на участии в турнире. Первосвященник резко перевел взгляд на Двэйна, пристально и злобно уставившись на него, что привело в изумление многих придворных.

В конце концов, он лишь усмехнулся, и напряженность исчезла. К счастью, он перестал пожирать взглядом Императора. В памяти еще всплывал образ принца Карла и высмеивания Лаэндвера.

— Господин Герцог Тюльпан! — не выдержал Павел Шестнадцатый. — Вам не стоит забывать, что Вы тоже аристократ, и вам не стоило бы участвовать в такого рода турнирах…

В конце концов, этот малец говорил весьма умные вещи и был как никогда прав. Двэйн разозлился. Этот проклятый Храм Предков все никак не мог, наконец, уйти с дороги! Думаете, я боюсь вас?! О, нет, ошибаетесь, я еще поставлю вас всех на место!

Двэйн вмиг вскочил со своего места, пристально взглянул на Лаэндвейра и чуть не прокричал «Лаэндвейр, вы занимаете высокую должность в своей общине? Я полагаю, вы и есть патриарх!»

Воин замер в изумлении:

— Конечно, нет…

— Отлично! — Двэйн сделал шаг в его сторону, высоко подняв голову. — Тогда скажите, с каких пор все, кому не лень, могут давать указания правителю?

Воин стоял, не говоря ни слова, а Первосвященник наполнился злобой, его лицо искривилось.

Двэйн, переведя дух, продолжил:

— Тогда хочу задать тебе вопрос… я вполне правомерно могу считаться лицом Имперской крови! Правителем Северо-запада! Неужели я должен прислушиваться к словам простолюдинов!

Лаэндвейр заметно покраснел. Двэйн очень искусно бравировал своим положением. Двэйн вновь пристально глянул на огромного широкоплечего кавалериста Храма Предков, равнодушно сказав:

— Последний раз предупреждаю тебя, Лаэндвейр! Не забывай свое место!

Двэйн с презрительной ухмылкой смотрел на оппонента. Воин к этому моменту уже совсем потерял серьезный вид и виновато озирался по сторонам.

Первосвященник же удивленно смотрел на Двэйна, удивляясь его храбрости. Он не ожидал такой внезапно реакции от Герцога Тюльпана. Но следующее действие Двэйна напугало Павла: Двэйн снял и бросил на пол перчатку. Бросок правой перчатки перед оппонентом могло означать лишь одно: вызов на поединок!

И тогда пути назад не было! В Роландовских землях дуэли и поединки проводились сплошь и рядом, а потому участие в них было делом чести. Отказ же влек за собой пожизненное унижение и позор. Никто из присутствующих доселе не знал способностей Двэйна, но Первосвященник знал, вернее, догадывался, и это его тревожило.

«Если этот разбушевавшийся юный герцог убьет моего воина восьмого уровня, то мне некого будет выставить на турнире…» — мелькало в голове Первосвященника.

Когда Двэйн выкрикнул имя Лаэндвейра, Первосвященник вскочил и ударил жезлом по полу.

После гулкого удара воцарилась тишина. Глядя на своего воина, Первосвященник тихо заговорил:

— Я требую, чтобы ты сейчас же принес извинения Герцогу Тюльпану!

Лаэндвейр уже было начал нащупывать рукоятку меча на поясе, что было для него крайне привычным делом. Однако меча на его поясе не было, ведь все оружие воины сдали, когда шли на пиршество.

Кавалеристу было обидно и досадно слышать приказ Первосвященника, но ослушаться он не мог. Воин перевел дух, покраснел от стыда и злости и, поправив ремень, поклонился. Затем сказал:

— Ваше Величество, Герцог Тюльпан, простите мне мою глупость…

Его зубы громко скрежетали. Двэйн же вошел во вкус, используя свое положение на все сто!

— Что ж, Лаэндвейр, так и быть, я прощаю тебя и даю возможность принять участие в турнире! Я надеюсь, мы с вами встретимся на ристалище!

Первосвященник в скрытой панике повернулся к Двэйну и Принцу-регенту:

— Раз уж так, господа, то вынужден с Вами распрощаться. С вами, Герцог Тюльпан, и с Вами, сын мой… надеюсь, перед турниром мы еще побеседуем. Раз уж Герцог Тюльпан будет участвовать в турнире, то он не сможет повлиять на его правила, я полагаю?

— Конечно… — с улыбкой ответил Двэйн.

— Что ж, тогда позвольте откланяться… — сказал Первосвященник и, подобрав под руку жезл, спешно покинул зал.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 497. Гений**

Как только Первосвященник покинул пиршественный зал, музыка тут же возобновилась. Те немногие из придворных, кто еще танцевал, теперь остановились окончательно и разошлись по сторонам от дверей.

Раздался чей-то высокий и тонкий голос. Двэйн не выдержал и рассмеялся, ведь голос этот принадлежал принцу Карлу.

Двэйн хотел было что-то сказать, но подоспевший Принц-регент прервал его, поведя куда-то с собой. Император Августин Шестой, по-видимому, также решил отправиться на отдых.

Вслед за Гэлумом, зал покинули подмигнувшие друг другу Двэйн и Принц-регент.

— Как же ты так завелся? Это на тебя не похоже, — спросил Двэйна Принц-регент, когда оба покинули пиршественный зал, и никто посторонний не смог бы услышать их разговор.

— Я помню, какой силой воли и выдержкой ты некогда отличался, Двэйн…

Двэйн улыбнулся:

— Если бы я этого не сделал, ситуация вышла бы из-под контроля, и неизвестно, сколько еще нам пришлось бы слушать бредни Первосвященника! Поэтому я выбрал наиболее удачный момент избавиться от него!

Он взглянул на Гэлума, затем, собираясь заговорить, услышал, как Принц-регент отослал двух магов сопроводить Императора в его покои.

После этого Двэйн подозвал двух молодых придворных, а также Гэлума, и пригласил всех троих в библиотеку.

Двэйн с тревогой взглянул в сторону Гэлума, и тот ответил тем же.

В глазах Гэлума было разочарование. Двэйн, не выдержав, остановился на месте.

— Ваше Величество, не мог бы я сначала пройти исключительно с Вами, есть кое-что, что стоило бы обсуждать лишь наедине.

Принц-регент поднял брови от удивления. Двэйн же в полном спокойствии сказал:

— Вы помните о лекарстве, которое я передал Его Величеству в период его наибольшего недомогания? Так вот… нам нужно обсудить его действие…

Принц-регент внезапно сказал:

— Значит, так! Вы двое, отведите Императора в его покои, и ждите, Герцог Тюльан сам поможет Его величеству принять лекарства!

Принц-регент прекрасно понимал, что Двэйн пытался избавиться от лишних ушей и сообщить ему что-то важное.

В дворцовой библиотеке Принца-регента ее обладатель заметно поуспокоился и повеселел. Сперва он щедро расхваливал своего сына, ведь сегодняшняя маленькая победа Принца Карла произвела на всех неизгладимое впечатление.

Поначалу принц Карл выглядел загнанным в угол затравленным зверьком, однако впоследствии раскраснелся и засмущался, слушая похвалу в свой адрес.

— Отец, честно говоря, я не достоин такой лести, ведь я говорил отнюдь не свои слова…

— Как это не свои?

— Ну, так… это отнюдь не мои мысли…

Карл крепко взял младшую сестру за руку, сказав:

— Мы двое молча наблюдали, как вы противостояли Первосвященнику, но внезапно сестра нашептала мне на ухо кое-что и приободрила меня, сказав, что все получится. Я боялся сказать и слово, но сестра убедила меня, что вы не накажете меня за это, а еще и поощрите в придачу.

Принц-регент и Двэйн были ошарашены не на шутку. Оба заворожено глядели на восьмилетнюю Карину, эту маленькую и совершенно безобидную на вид девочку.

— Ваше высочество, это правда? — прошептал Двэйн.

Покраснев от смущения, принцесса тихо ответила:

— Я… я просто сказала, что думала… но брат озвучил мои мысли просто великолепно. Я бы сама не сказала так хорошо…

Принц-регент нахмурился:

— Карина, скажи мне, как это пришло тебе в голову?

Карина занимала то же положение, что и ее брат, однако обучалась совсем другому и отличалась образцовой успеваемостью на занятиях.

Карл изучал историю Империи, и слыл крайне одаренным ребенком, выделяясь больше сестры, а потому Принц-регент всегда считал истинным гением именно своего сына.

Однако талант и разум Карины был сокрыт совсем в ином… ведь она училась совсем не тому, чему учились Карл и Принц-регент. Ее обучение напоминало обучение традиционной консервативной дворянки, ограничиваясь художественным письмом…

— Скажи мне, Карина, кто научил тебя этому? Неужели все это – исключительно твои мысли?

Голос Принца-регента звучал спокойно, но настойчиво:

— Неужели твои гувернантки обучили тебя основам политики… Лань-лань? Не может быть!

Карина заметно напряглась. Дрожа, она почти неслышно ответила:

— Я читала книги… У брата было полно книг в библиотеке… еще…

Она взглянула на Двэйна:

— Мне во многом помогло учение господина Двэйна. Он рассказывал много интересного, и я все записывала, потом додумывая кое-что самостоятельно.

— Гений? Дак это моя дочь – Гений? — восторженно воскликнул Принц-регент.

Ранее Принц-регент замечал все хорошее лишь в сыне. Но теперь дочка оказалась куда талантливее своего старшего брата…

Наблюдая за ошарашенным отцом, Карина вновь испугалась, шепотом спросив:

— Отец… я что-то сделала не так?

— А… конечно, нет… ты все сделала замечательно!

Принц-регент внезапно приободрился. Он сильно и крепко обнял любимую дочку, стал целовать ее щеки со слезами счастью на глазах.

— Что ж, дорогие мои, вы правы, я не могу наказать вас… просто права не имею… Напротив, вы достойны награды! Что вы хотите за ваш сегодняшний прекраснейший выход? — Принц-регент с восхищением взирал на своих детей.

— Карл, ты любишь коней, я отправлю тебя на лучший имперский ипподром! Карина!

— Нет, отец! — Карина вырвалась из отцовских объятий.

Затем дети отступили на несколько шагов от отца.

— Отец! Нам не нужны никакие подарки! Мы просим лишь одного… коль скоро Герцог Тюльпан остается здесь, пусть он будет нашим учителем. Пока он был на Северо-западе, мы не могли обучаться у него, но теперь он здесь… Мы просим лишь немного времени…

Двэйн с улыбкой взглянул на детей:

— Ну, конечно! Я к вашим услугам! Для меня это будет великая честь!

Принц Карл весь светился от радости, но Карина… ее лицо налилось алым румянцем. В глазах ясно отражался силуэт Двэйна.

— Однако… — усмехнувшись, шепотом проговорил Двэйн. — Пусть это останется между нами, мои дорогие… иначе это будет выглядеть странно и подозрительно, ведь я не ваш гувернант и не ваш родственник…

Двэйн был умен и знал, что не стоит иной раз распространять эти истории на просторах материка, дабы они не достигли ушей злейших врагов. Благо, принцесса Карина училась лишь по записям, которые так и не заметили ее учителя, иначе это могло бы стать источником скандала…

Дети довольно заулыбались и отправились восвояси, получив указание от отца.

Вмиг Принц-регент принял серьезное выражение лица:

— Двэйн, скажи честно, какого черта ты участвуешь в турнире? Мне не нравится твое решение! Ты ведь князь! И собираешься драться наравне с этими простолюдинами? Что, если с тобой что-то случиться?

Двэйн рассмеялся, но задумался.

— Ведь мы решили возродить рыцарский орден с одной лишь целью защиты имперской короны! Если храмовники хотят войны, они ее получат!

— Но стоит ли из-за какого-то ордена тебе так рисковать? Ты вправду готов пойти на это?

На самом деле, турнир был прекрасным способом открыть прямой путь к получению трона… быть может, недавно Двэйна совсем ничего не связывало с эти орденом, однако теперь, после его встречи с Дэлоном, в нем появилось желание участвовать в этом действе.

Именно слова Дэлона пробудили в нем это желание. Так что… двум смертям не бывать, одной не миновать!

Во всяком случае, именно орден мог бы послужить отвлекающим маневром для Храма Предков. Даже новость о кончине Императора не могла бы отвлечь их от турнира, что позволило бы выиграть время для очередного маневра против храмовников.

— Ваше Величество, я все продумал и взвесил, и считаю это своим долгом! — со смехом продолжил Двэйн.

— Быть может, сейчас преимущества моего участия не слишком видны, однако я уверен, что нас ждут замечательные перспективы! — последние слова Двэйна заинтриговали Принца-регента не на шутку.

Покачав головой, он взглянул на Двэйна:

— Что ж, тогда будь осторожен! Я надеюсь, ты понимаешь, Двэйн, что ты куда важнее любого рыцарского ордена!

Двэйн был весьма тронут словами Принца-регента, хоть он и понимал, что Принц-регент думает о своем народе и Империи в целом, руководствуясь средствами Двэйна.

— Что ж, ступай… — заключил Принц.

— Сегодня поручу сшить на тебя достойную турнирную одежду! — Принц махнул рукой, разрешая Двэйну откланяться.

Внезапно Принц одернул Двэйна, и тот вернулся с порога.

— Что такое? — воскликнул Герцог Тюльпан.

Принц заговорил весьма веселым голосом, будто готовясь пошутить:

— Прошло уже столько дней… а я все никак не спрошу у тебя, как там принцесса Луиза и Дайли… они уже давно задержались у тебя… я скучаю по ним!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 498.1. Цена вопроса**

Услышав его слова, Двэйн похолодел от ужаса. В голове его пронеслось: принц-регент знает? Он действительно все знает?

Как он, Двэйн, оскорбил будущую императрицу, мисс Дайли? Как он искал принцессу мужа… Неужели он все знает?

Однако последующая фраза немного успокоила его.

Его Высочество слега улыбнулся.

— Я знаю, что Дайли поехала на северо-запад ради интересов своей семьи и даже успела кое-что предпринять… Однако ты слегка проучил ее, и это будет ей на пользу. В конце концов, она моя невеста, будущая императрица. Ты планировал вечно держать ее в заточении? Хм… Все же стоит ее отпустить. Хотя бы ради меня.

Двэйн вздохнул с облегчением.

Похоже, принц Чэнь знает не так много, как показалось ему сначала. Он лишь знает, что на северо-западе Дайли проворачивала какие-то мелкие делишки и была поймана с поличным… В конце концов, тогда люди генерала Лонгботтома убили сопровождавшую мисс Дайли охрану, а такое событие вряд ли могло остаться незамеченным.

К тому же, судя по словам принца Чэня… Двэйн по меньшей мере убедился, что принца Дайли — всего лишь его женщина и не более того.

Принц Чэнь был очень мудр, а потому прекрасно понимал, что есть куда более важные дела, чем женщины! Судя по тону его речи, он вовсе не винил мага в произошедшем, а даже наоборот, был по отношению к нему очень внимателен и легко шел на уступки.

— Ваше Высочество, Вы, должно быть, шутите, — от души улыбнулся Двэйн. — В самом деле, мисс Дайли побаловалась немного, но ведь я чиновник, как я могу запирать ее в темнице? Ведь женщины по природе своей слабы, а на северо-востоке жесткие морозы. В последние дни девицам немного нездоровилось, поэтому пришлось отложить их переезд обратно в столицу. Не волнуйтесь, Ваше Высочество, они в безопасности прибудут в столицу. Я пошлю людей, чтобы они строго охраняли двух дам. Насчет этого Вы можете быть спокойны.

— Очень хорошо, — улыбнулся принц. — Можешь идти.

Принц глядел магу вслед, и улыбка на его лице постепенно превратилась в горькую усмешку. Потрогав свой подбородок, он тихо пробурчал себе под нос:

— Мда… Вот так Двэйн! Хотя я восхищаюсь тобой, но в последнее время ты порядком обнаглел. Хм… Хоть мой брак с Дайли — всего лишь очередной политический ход, однако она все же моя будущая жена, а ты вот так просто арестовываешь ее! Действительно неслыханная наглость! Если во время не остановить тебя, то боюсь, что в будущем ты действительно будешь вести себя все больше вызывающе.

Он повернулся и пальцами тихонько постучал по столу.

— Эх, Двэйн, Двэйн, — тихо проговорил принц. — Так непросто держать под контролем такой талант.

Когда Двэйн вышел из кабинета принца Чэня, то сразу почувствовал, как холодный ветер точно пронзает его насквозь. Он задрожал и ощутил, как холодный пот на затылке насквозь промочил рубашку.

Напрасно он испугался.

Если принц Чэнь узнает, что маг запирал его будущую жену в тюрьме, да еще и «тайно» приходил к ней… Какой бы ни был он великодушный, и как бы ни относился к женщинам, как мужчина, он не стерпит такого поступка.

К тому же, искать мужа для принцессы таким способом, то есть, попросту избавиться от нее… Во всем мире не сыщется такого брата, который позволил бы вот так обращаться со своей младшей сестрой.

В таком настроении Двэйн не заметил, как подошел к покоям старого императора. Снаружи стояло двое дворцовых магов, одетых во все красное.

— Герцог Тюльпан, — вежливо, но как-то чересчур холодно поприветствовали они Двэйна.

— Мне нужно дать ему лекарство, — невозмутимо сказал он. — Если вы беспокоитесь, то войдите в покои вместе со мной и стойте сбоку.

Двое охранников с сомнением переглянулись. Они тоже были магами и отлично знали о негласном правиле между людьми своей профессии: когда маг готовит секретное лекарство, он не очень приветствует, когда другие маги наблюдают за процессом. Потому что почти все маги смотрят на свои тайные рецепты и способы приготовления зелий как на сокровище, и они вовсе не хотели бы, чтобы кто-то потихоньку научился делать так же, как они.

Двое магов по-прежнему в нерешительности переглядывались друг с другом, пока, наконец, один из них не сказал:

— Прошу Вас, господин, входите. Мы… войдем через некоторое время. Сколько господину нужно времени, чтобы все сделать?

— Немного, — усмехнулся Двэйн. — Нескольких минут будет достаточно.

Говоря это, он широким шагом направился внутрь покоев.

В большой спальне горело всего лишь несколько свечей. Грумм, одетый в роскошный халат, стоял перед зеркалом. Когда Двэйн вошел, то сразу заметил печаль в глазах портного.

Даже когда Двэйн вплотную приблизился к нему, он не произнес ни слова, хотя очевидно, что заметил его. Он лишь смотрел в зеркало перед собой.

— О чем ты думаешь? — тихо спросил Двэйн.

— Я думаю… Если бы я не родился с такой внешностью, то вы наверняка не выбрали бы меня в качестве двойника.

Голос Грумма звучал очень хрипло. Двэйн заметил страх в его глазах, который был больше похож на отчаяние.

Наконец, портной повернулся и натянуто улыбнулся.

— Господин… Уже настало время?

— Да, — кивнул Двэйн.

Внезапно он похлопал Грумма по плечу, а затем слегка сжал ладонь. Тут же в воздухе возникло прозрачно-золотистое сияние и окутало их с ног до головы.

— Грумм, у нас мало времени. Тебе нужно только слушаться меня и не задавать вопросы. У нас слишком мало времени! Сейчас я использую магию, поэтому не бойся, что нас кто-то услышит. Я лишь успею сказать кое-что, кивай головой, если понимаешь. Этого достаточно.

Грумм остолбенел, но поспешно кивнул.

— Согласно нашим правилам, сегодня ночью ты должен умереть. После твоей смерти они тайком отнесут твой труп в одно место и закопают.

Говоря это, Двэйн вытащил из-за пазухи ярко-зеленый пузырек.

— Я подготовил тебе лекарство. Сейчас ты выпьешь его, и оно вызовет у тебя состояние летаргического сна. Это будет мнимая смерть… Однако действие этого лекарства я еще не испытывал, я даже не знаю, сколько ты продержишься в таком состоянии. Запомни, я положу тебе между зубов маленькую пилюлю. Когда они тебя убьют, ты потихоньку проглоти ее… Затем… Возможно, ты сможешь выжить!

Выражение лица Грумма резко изменилось, но под строгим взглядом Двэйна он не посмел возражать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 498.2. Цена вопроса**

— Слушай сюда! Я не знаю, сколько действует это лекарство, возможно, когда тебя, как труп, закопают в землю, ты проснешься и задохнешься. Но я не смогу узнать, где тебя похоронят! Поэтому я могу лишь поместить в твое тело частичку магических сил… Но она сможет проявить себя только на следующий день, а прежде я не смогу найти тебя, потому что снаружи покоев на страже стоят маги, и они легко смогут обнаружить обычную магическую печать! Поэтому… я имею в виду, что не знаю, сможет ли это лекарство продержать тебя в летаргическом сне один день. Если ты проснешься раньше этого времени, и магическая печать в твоем теле не будет реагировать на мою магию, то я не смогу найти тебя… Тогда ты, можно сказать, будешь погребен заживо! Но не важно, как все обернется, в любом случае, это единственный путь к спасению, понимаешь? Кивни, если понимаешь.

Грумм поспешно кивнул. Двэйн откупорил пузырек и дал портному крохотную таблетку, которая тут же застряла у него между зубов.

Грумм затрясся всем телом! Его можно было понять, ведь он был человеком, который должен умереть, но вдруг у него появился шанс выжить. Какое волнение должно быть он в тот момент испытал!

Наконец портной с трудом выдавил из себя одну единственную фразу.

— Почему… почему, господин? — он был тронут, голос его дрожал, как будто он вот-вот заплачет.

На лице Двэйна в этот момент отразились сложные чувства. Он не взглянул на Грумма, но, глядя в потолок, вдруг тяжело вздохнул.

— Некоторые говорят, что я плохой руководитель… Я думал над этим два дня и, наконец, понял…

— Я действительно не очень хороший руководитель!

И он рассмеялся.

Но затем он вновь строго посмотрел на Грумма.

— Довольно! Не будем тратить время зря! Спрячь свои слезы, пока я не передумал. Да и охранники снаружи разгадают наши планы!

Грумм «умер» спокойно.

Так доложили об этом принцу два дворцовых мага.

Подождав у дверей покоев, они вошли внутрь и не увидели ничего необычного. Двэйн стоял у постели, а у лежавшего при смерти «императора» на лице читалось отчаяние.

Затем маги достали яд и напоили им Грумма.

Однако произошло непредвиденное: маги развернули магию и хотели было расплавить тело покойника, но Двэйн во время успел остановить их.

Он так объяснил им: Грумм выпил лекарство, которое состарило его, и его тело стало излучать какую-то странную магическую энергию, и теперь невозможно использовать другую магию, чтобы растворить его труп. А если использовать, то может случиться что-то очень страшное и непоправимое. Если это вещество, содержащееся в теле покойника, выйдет наружу, то над всем дворцом повиснет опасное облако…

В конце концов, маги уважали силу Двэйна, а потому не посмели сомневаться в правдивости его слов.

Однако, хотя императорские маги и отказались от идеи расплавить тело Грумма, но все же решили подстраховаться: они намеревались собственноручно перерезать трупу глотку.

Теперь было ясно, что Грумм по-настоящему умрет.

Внешне Двэйн не выразил никаких эмоций, хотите — режьте. Когда через три дня он найдет тело Грумма, если только тот еще не очнется, то даже с такой раной его еще можно было вернуть к жизни.

Чтобы не возбудить подозрений, Двэйн не стал спрашивать, где зарыто тело портного.

К счастью, на материке не принято сжигать трупы. Сожжение в Империи считалось крайней мерой: только трупы нечисти и еретиков могли быть сожжены.

Обычные люди, даже если не особо уважали кого-то при жизни, то все равно не стали бы сжигать его тело.

Конечно, если бы тело Грумма действительно сожгли, то Двэйн бы никак не смог спасти его.

Как и говорил про себя Двэйн, он в самом деле не мог считаться хорошим руководителем, хотя бы потому, что он не был холодным и равнодушным к своим подчиненным… В некоторых случаях он мог проявить мягкость. Когда, например, нужно было уничтожить свидетелей, но вопреки всему оставлял их в живых…

Никто не знал, что в тот день вечером «Его Величество Император», присутствовавший на церемонии в честь праздника Цинэн, был убит.

Праздничные гуляния продолжались всю ночь, а ровно в двенадцать часов в воздух были запущены фейерверки, некогда изобретенные Герцогом Тюльпаном.

На следующий день после ночных гуляний на улицах было особенно пустынно.

Даже в помещении, где записывались на рыцарское состязание, на утро было очень тихо и безлюдно.

Однако рано утром неожиданно в ворота главного управления Ассоциации рыцарей на своем коне въехал Герцог Тюльпан.

Его подчиненные стучались в дверь добрые полдня, пока, наконец, Дэлон, одетый в пижаму, с заспанным лицом открыл тяжелую дубовую дверь и выглянул наружу. Заметив Двэйна, он невольно остолбенел.

— О, мой бог! — воскликнул рыцарь. — Господин, что привело Вас сюда в такую рань? Я слышал, что вчера вечером Вы участвовали в праздничном банкете во дворце. Неужели Вы, отплясав на пиршестве всю ночь, вдруг решили позавтракать здесь?

Двэйн развел руками и слабо улыбнулся.

— Мой друг, я с удовольствием приглашу тебя позавтракать вместе со мной. Однако перед этим прошу помочь мне в одном деле.

Дэлон во все глаза уставился на мага.

Двэйн поднял руку и разжал ладонь. В ней лежал рыцарский значок. Дэлон недовольно сплюнул. Это был тот самый значок, который он позавчера торжественно вручил магу.

— Что такое, господин? Со значком что-то не так?

— Нет-нет, — рассмеялся Двэйн. — Сэр Дэлон, я Двэйн Луолинь Рудольф, в восемнадцать лет стал рыцарем девятого уровня, и теперь хочу записаться на рыцарский турнир!

У Дэлона отвисла челюсть. Он пристально поглядел на Двэйна.

— Вы… Вы запишитесь на соревнования?

Увидев растерянный вид рыцаря, Двэйн громко рассмеялся и с силой хлопнул его по плечу.

— Хорошо! — оттолкнув его, наконец, сказал маг. — Мой друг, умывайся скорее! Мы едем на завтрак… А потом у меня есть план, как заработать кучу бабла! Думаю, тебе понравится.

— Заработать? — глаза Дэлона заинтересованно блеснули. – Хм… Цена вопроса?

— Очень приличная, — загадочно улыбаясь, ответил Двэйн.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 499.1. Большой куш (часть 1)**

Для городского населения Империи после масштабных гуляний в праздник Цинфэн веселье отнюдь не заканчивается. Организованное Ассоциацией рыцарей «состязание в силе и ловкости» стало важнейшим событием и обсуждалось везде и всюду.

Улицы, расположенные неподалеку от главного управления ассоциации, вот уже несколько дней были битком забиты людьми, и столичное управление общественным порядком вынуждено было послать больше патрульных на этот участок.

Повсюду день и ночь сновали рыцари и воины разных рангов. Держа в руках оружие, они выстраивались в длинные очереди перед зданием Ассоциации рыцарей.

Дэлон быстро выбился из сил. Заметив это, Двэйн тут же приказал Маленькому Джеку прислать рыцарю помощников, и возле управления было организовано сразу несколько пунктов записи участников… Однако вся эта суета продолжалась целых два дня!

Очень скоро число записавшихся превысило тысячу человек!

Согласно полученным сведениям, среди воинов, желающих поучаствовать в состязании, кроме тех, кто был недоволен своим низким статусом в социальной лестнице Империи, было еще немало служащих в охранных полках богатых аристократов. Каждый из них надеялся занять первое место и прославиться! Ведь победа в подобном соревновании открывала гораздо больше перспектив, чем пожизненная служба в карауле богачей.

Второй день записи как раз совпал с окончанием праздника Цинфэн. Одна удивительная новость стремительно распространилась по столице.

Главная рыцарская организация Империи, пользующаяся доброй славой на всем материка, а именно «Орден Святых рыцарей», находящаяся под покровительством религиозной общины, внезапно тоже заявилась в качестве участника соревнований!

Двое нынешних командиров ордена, рыцари восьмого уровня, Шитэгээр и Ланьдээр, и еще четыре рыцаря седьмого уровня и с десяток рыцарей шестого уровня — все записались на участие.

По всей столице люди на улицах и в кафе за чашкой чая обсуждали последние новости, и не мало из них интересовал вопрос: если могучие святые рыцари и гордые телохранители аристократов сойдутся в поединке, то кто из них, в конце концов, выйдет победителем, а кто останется ни с чем?

Среди них непременно найдутся и любопытные, и психически неуравновешенные, особенно в столь напряженных условиях. Соревнование на уровне Империи — кто захочет пропустить столь важное событие? И, разумеется, всегда находятся люди, которые не прочь обсудить предстоящее мероприятие и сделать свои ставки.

Орден Святых рыцарей выставил очень сильных бойцов, что, без сомнения, «подбавило огоньку» во всеобщем оживлении. Поэтому в каждом уголке Империи, в каждой чайной и на каждой почтовой станции можно было услышать разговоры о «большом состязании», «Ордене Святых рыцарей» и т.д. и т.п.

Это было на второй день.

А на третий день по стране распространилась еще более важная новость, которая тут же вызвала широкий общественный резонанс!

В настоящее время самым популярным в столице чиновником, по совместительству и самым молодым, был талантливый Герцог Тюльпан. В свои юные годы он уже руководил целой провинцией, где квартировалась стотысячная армия. Он успешно отбивался от набегов с запада, а на востоке разбил крупнейшую армию во главе с сильным полководцем. И вот теперь Двэйн Рудольф неожиданно тоже записался на участие в соревновании!

В Империи его рейтинги были поистине высокими. Некоторые даже не знали, как зовут Принца-регента, кто нынче командир ордена Святых рыцарей и даже сколько лет Папе Паоло Шестнадцатому… Однако всякий знал или хотя бы слышал о Герцоге Тюльпане, потому что не знать о нем было куда как глупо, и такого человека могли поднять на смех.

Кроме того, поскольку Двэйн был очень молод и перспективен, заслуги его были общепризнанными, да и к тому же он принадлежал к аристократическим кругам и был умен не по годам, то он среди знатных семей довольно рано стал почитаться как своего рода идол. Многие молодые люди, вдохновившись его примером, изо всех сил стремились стать похожими на него.

И вот, вопреки всему, этот замечательный во всех отношениях молодой человек вдруг записывается на турнир в качестве участника!

Когда потрясение в обществе немного поутихло, все тут же стали обсуждать эту новость.

Сможет ли Герцог Тюльпан одержать победу?

Разве Герцог Тюльпан не маг?

Собственно, никто никогда не слышал, чтобы он когда-либо славился своими боевыми навыками.

Очень скоро, когда повсеместно можно было услышать такие удивленные возгласы, наиболее рьяные почитатели Двэйна образовали группу «личных телохранителей Герцога Тюльпана», которые принимались нещадно браниться в адрес сомневавшихся.

Они кричали:

— Герцог Тюльпан — самый сильный человек на материке, это знает и ребенок! Это ведь известный воин Империи! Кто сказал, что маг не может изучать боевые искусства? Талант герцога таков, что он способен изучить все!

— Герцог Тюльпан не просто гражданский чиновник! Он — самый молодой генерал на материке! Как же он, имея такой титул, не владеет боевыми искусствами?

Постепенно люди раз за разом упоминали боевые подвиги Двэйна, особенно как он ввел войска в Гилиат и изгнал оттуда степных всадников, как он разгромил Северо-западную армию во время Северо-западной войны.

На самом деле, Двэйн и не думал, что все эти дела однажды принесут ему такую славу. Теперь имя Двэйна звучало в каждом переулке, его популярность взлетела на небывалую раннее высоту!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 499.2. Большой куш (часть 2)**

Кроме участия Герцога Тюльпана в соревновании, по стране распространилась еще одна новость: Маленький Джек, представитель торговой гильдии клана Тюльпанов в столице, снова активно занялся бизнесом, а именно начал принимать ставки!

Это азартное мероприятие существовало еще с древних времен. Контролируя несколько столичных производств, Маленький Джек также объявил о том, что начинает прием ставок на победителя предстоящих соревнований.

Этот поступок, который в некотором смысле можно назвать наглостью, считался преступлением против нравственности, хотя и прямо не запрещался.

Однако разве найдется смельчак, который осмелится публично обвинить Двэйна и возглавляемый им клан? Конечно, у мага было множество политических соперников, но все понимали, что доносительство на такого человека, как Герцог Тюльпан, не даст никаких результатов, особенно потому что в этот раз ставки носили ярко выраженный «официальный» характер.

Дело в том, что Двэйн тайно обещал отдать часть доходов казне на покрытие военного бюджета, который требовал немало расходов и становился тяжелым бременем для государственных финансов.

Империя уже давно контролировала подпольные казино, но, говоря о спортивных ставках, в этом равных Двэйну не сыщется во всей Империи. Он вдоволь насмотрелся на затеи такого рода в своей прошлой жизни, а потому хорошо в этом разбирался. Ставки, которые некогда организовал Двэйн в долине Роулингов, были только разминкой, по сравнению с тем мероприятием, которое задумал он теперь.

Было очевидно, что в скором времени клан Тюльпанов вновь сорвет большую деньгу!

В Империи много богатых людей, которым некуда девать свое огромное состояние! За несколько сот лет мирного существования аристократы настолько обогатились, что теперь дни напролет сибаритствовали, предпочитая труду пышные и дорогостоящие увеселения, тем более что карманы их всегда были наполнены звонкой монетой. Поэтому тех, кто желал хорошенько развлечься в предстоящем поединке, ожидалось очень и очень много.

Было очевидно, что «преступный игорный бизнес», организованный Двэйном, был возможным только в результате тайного соглашения между чиновниками и предпринимателями… Вплоть до того, что многие из «официальных лиц» тоже захотели поиметь с этого дела большую выгоду.

Правительство во главе с принцем Чэнем стало надежным защитником игорного бизнеса. Даже в самые оживленные дни управлению по делам безопасности было приказано охранять собственность Двэйна и порядок в окрестностях возле нее.

В этом принимала участие и Ассоциация рыцарей… Дэлон также соблазнился на возможность получить большую прибыль, а потому любезно предоставил Маленькому Джеку, как лицу, ответственному за эти «боьшие» планы, все данные о зарегистрированных участниках.

Тщательно изучив информацию по каждому участнику, а именно его возраст, положение, место рождения и учебы, уровень боевых навыков и т.д., они выбрали тех кандидатов, у кого были большие шансы на победу, и стали усиленно продвигать их в качестве объектов ставок.

И вот что из этого получилось: перед началом первого крупнейшего турнира многие участники, становясь объектом денежных ставок, стали известными людьми.

По плану, составленному Маленьким Джеком, ежедневно на дверях предприятий развешивали список самых популярных на данный момент ставок. Это делалось для того, чтобы повлиять на выбор кандидатуры на ставку для последующих желающих «сорвать куш». Если случалась какая-нибудь неожиданность, то список очень быстро меняли.

Например, если какой-нибудь кандидат в один день набирает наибольшую популярность, но на второй день внезапно падает с лошади и получает травму, то ставки на него, разумеется, резко падали.

Или могло быть такое, что некий совершенно никому неизвестный участник вдруг подрался с другим участником и внезапно в этом значительно преуспел, то на второй день его ставки взлетали так, что обгоняли других «именитых» лидеров.

Иногда Двэйн в паре с Маленьким Джеком придумывали поистине неожиданные мероприятия: например, они не ограничивались ставками на абсолютного лидера турнира, а предлагали проверить свою интуицию и назвать до пятидесяти лучших кандидатов в порядке мест, которые они могут занять на соревнованиях!

Они также не только предлагали ставить на то, кто победит, а кто проиграет, а еще и на то, кто умрет, а кто останется в живых! Или поставить на то, кто будет ранен, кто получит серьезные повреждения, кто сможет дольше продержаться на турнире, и т.д., и т.п. Разные необычные способы действительно заставляли людей дивиться воображению Двэйна и его команды.

Кроме азартных игр, была также распространена еще одна новая вещь, которая сразу стала пользоваться спросом и очень скоро превратилась в дефицитный товар. Двэйн назвал ее «соревновательный канон».

Так же, как и канон скачек, и канон спорта, и канон продажи лотерейных билетов, этот «соревновательный канон», по плану Двэйна, должен был выпускаться в новом экземпляре каждые семь дней! В нем были представлены самая новая, самая «горячая» информация по каждому воину-участнику, и в то же время презентовать их преимущества и недостатки. Кроме этого, в этом «каноне» могла содержаться информация о людях, обладавших выдающимися способностями…

Очень скоро эта вещь распространилась по всей Империи! Первый «канон» был выпущен тиражом в тысячу экземпляров и раскуплен в первый же день своего выхода в продажу.

Узнав об этом, Дэлон, бывший ответственным за его издание (так как все материалы по участниках находились в Ассоциации рыцарей), тут же придумал два решения: во-первых, увеличить тираж до трех тысяч экземпляров, а во-вторых, поднять цену каждой книги в три раза.

Впоследствии, по задумке Двэйна, Дэлон придумал новую штуку. Это был «соревновательный канон для ВИП-персон», который был более тщательно проработан и содержал иллюстрации — портреты всех популярных в народе участников! Здесь же содержались самые последние новости о турнире… Конечно, это издание стоило еще дороже, такое издание хорошо продавалось и за один золотой. Конечно, его покупателями были не простые горожане и ставщики, а аристократы и богачи, любившие сорить деньгами направо и налево.

В эти дни Дэлон был просто на седьмом небе от счастья. Он в волнении носился по мастерской и непрерывно печатал новые «каноны». Можно сказать, что в эти дни он не мог заниматься ничем другим, ведь все его мысли и усилия были сосредоточены на выпуске этой книги.

Доход с продажи первого издания «канона» составил несколько сотен золотых монет… Хотя это и немного, но проект показал, что может являться стартовой площадкой для последующего накапливания капитала. Для Дэлона это был просто подарок с небес!

Когда было выпущено второе издание «канона», то это красивая и великолепно проиллюстрированная книга привлекла к себе внимание всей столичной аристократии. В конце концов, для знатных людей, ставящих свое положение превыше всего остального, обладание вещами, отличными от простых «деревенщин» было важным фактором укрепления своей привилегированности в обществе. Поэтому, раз цена за это издание выросла до одного золотого, то это означало, что простые люди уже не могли позволить себе эту вещь, покупка которой равнялась их расходам на несколько дней. И по-прежнему данного тиража не хватило, чтобы покрыть весь спрос.

Второе издание «канона» принесло Дэлону больше тысячи золотых чистой прибыли.

Увидев, что «канон» расходится как горячие пирожки, Двэйн испытал некоторое удивление. Эта идея была им высказана лишь невзначай, а потому большого значения он ей не придавал. Следуя высказыванию «нога таракана — тоже мясо», он лишь придумал способ, как помочь Дэлону заработать чуть побольше для своей Ассоциации, но он никак не мог предположить, что эта затея принесет столь значительные доходы. Третье издание «канона» уже насчитывало десять тысяч экземпляров.

К тому же, эта книга распространилась не только в столице, но и в окрестных поместьях! «Канон» обещал стать популярным во всей Империи!

«Хм… Должен ли я подумать о том, чтобы начать издавать «газеты» и подобную ерунду?» — размышлял Двэйн, почесывая подбородок.

В глазах его блеснули огоньки азарта.

На самом деле, Двэйн придумал «соревновательный канон» вовсе не для того, чтобы заработать денег. Для него было гораздо важнее обратить внимание общественности на готовящийся турнир. Теперь, стоило магу только пожелать, как он мог с помощью этой книги воздействовать на общественное мнение! А затем сделать так, чтобы люди ставили только на определенных кандидатов…

Итогом этого всего само собой стало значительное обогащение «азартной группировки», созданной Двэйном.

— Как много в Империи людей, у которых есть деньги! — ужаснулся Двэйн, глядя на новый отчет по подсчету ставок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 500.1. Невероятное оживление**

Конечно, у людей, шедших по такому пути обогащения, были свои завистники.

Многие пророчили Двэйну неудачу. Однако… постепенно стало понятно, что вместо того, чтобы осуждать, можно было «сесть с герцогом в одну лодку».

Поэтому очень скоро, следуя «веяниям времени», в столице стали появляться подобные махинации, и многие казино открыли прием ставок на участников турнира, причем списки и методы сбора были сформированы в подражание тем, которыми орудовал клан Тюльпанов.

Кроме этого, появилось множество «пиратских» копий «канона». Качество печати у таких изданий было не слишком хорошим, а содержание таких книг было полностью передрано с оригинала. Вот только стоили они в разы дешевле, а потому были доступны и простым горожанам.

Вот на этом Двэйна «бомбануло»!

Двэйн был человеком широких взглядов. Если настроение у него было хорошим, то он был вовсе не против, если кто-то по доходам пытается обогнать его. Все равно он был невероятно богат — одной монетой больше, одной меньше — это для него было совершенно незначительным.

Однако по поводу выпуска копий книг никто с ним не советовался, и маг был очень недоволен, что кто-то пытается отнять у него право на свою идею.

Очень скоро, прознав о гневе Герцога Тюльпана и испытав на себе давление со стороны его компаний, другие игорные дома вдруг неожиданно «подверглись ограблению»!

Гвардейцы из столичной охраны при полном вооружении средь бела дня ворвались в эти заведения и, угрожая кнутом и мечом, унесли все накопленное в них имущество. Все собранные за несколько дней деньги со ставок, а также не связанные с ними капиталы были полностью разворованы!

Руководители отрядов, которые осуществляли эти операции, не поддавались ни на какие уговоры хозяев и никак не реагировали на угрозы. Ни взятки, ни обещания славы нисколько не заинтересовали солдат.

Все эти казино, так или иначе, пользовались покровительством знатных домов. Они тайно ссужали им деньги и прикрывали в случае проверки.

Однако даже поддержка самых крупных домов не шла ни в какое сравнение с влиянием клана Тюльпанов. Ведь все прекрасно понимали, что за ним стоит не кто-нибудь, а сам принц-регент.

В итоге несколько казино были разорены, игроки оттуда изгнаны, даже кое-кого арестовали.

Что касается отпечатанных копий «канона», то они были все до одного изъяты, печатные мастерские, занимавшиеся их распространением, закрыты.

Всем сразу стало понятно, что никто и никогда не сможет своровать идеи Герцога Тюльпана.

Некоторые из аристократов, пользуясь своей именитостью, побежали жаловаться принцу Чэню, но вместо поддержки получили строгий нагоняй.

И его реакция было понятной, тем более, что с посыла Двэйна доходы со ставок рассматривались правителем Империи как дополнительный источник дохода в казну. Получалось, что люди, которые отнимали прибыль у Двэйна, отнимали ее у самого государства.

Конечно, были среди бизнесменов и упрямые люди, которые отчаянно боролись за свои права: допустим, мы не принимаем ставки, но почему же нельзя продавать «каноны»? Если Тюльпаны могут продавать, то почему это мы не можем?

Очень многие шли жаловаться в соответствующие органы. Тогда Двэйн напрямую подписал официальные документы с государством о том, что он имеет исключительное право на эту отрасль.

— Вот я покажу вам, что означает «право на интеллектуальную собственность»!

Это был удар по пиратству не только конкретно «канона», но и по данному феномену в целом.

Конечно, были и очень умные люди, которые быстро поняли, что лучше не переходить дорогу Тюльпанам. Самые сообразительные из них прямиком направились к Герцогу Тюльпану и попытались договориться об уступках под предлогом «каждому нужно на что-то кушать». Все же аристократы, так или иначе, но нужно сотрудничать. Ради дружбы можно и поделиться.

С гостями Двэйн держался очень вежливо. Побеседовав с несколькими людьми, настроение его улучшилось, и разговаривал он с ними «по-свойски», однако в витиеватых его фразах звучало предупреждение: если хотите вступить в эту игру, то необходимо раскошелиться.

Эту так называемую «плату за членство» Двэйн собирал двумя способами: первое — внесение пошлины за «членство в союзе», то есть за каждый пункт ставки новый «союзник» платил тысячу золотых. Доходы с этой статьи маг целиком направлял в казну.

Кроме этого, за все пункты ставок проходили обязательный контроль назначенных ответственных чиновников. Им нужно было отдать 30% от доходов.

Это требование было довольно обременительным, но у Двэйна в руках был козырь, а потому его отношение было следующим: либо вы соглашаетесь на все требования, либо даже не думайте о получении прибыли таким способом!

В итоге после урегулирования конфликта министр финансов Империи был тронут до слез. Если бы у Двэйна не было жены, а внучка министра не определена в невесты младшему брату мага, то он бы непременно отдал ее ему в жены!

— Знаете, какой бизнес наиболее прибыльный? Тот, на который у Вас есть монополия! Если Вы контролируете всю отрасль, то даже если Вы продаете гвозди, то все равно заработаете столько, сколько Вам до этого и не снилось.

Когда Двэйн сказал эту фразу, Маленький Джек пришел в восхищение.

В последние несколько дней старик Янь был очень занят.

Будучи начальником личной охраны Герцога Тюльпана, он должен был постоянно находиться подле своего господина, однако, к его сожалению, Двэйн не особо нуждался в постоянной охране… Судя по его силе и авторитету, людей, могших нанести магу вред, оставалось все меньше и меньше. Если бы даже и нашелся стоящий противник, то едва ли старик Янь и его подчиненные могли бы справиться с ним.

Поэтому, будучи самым преданным слугой Двэйна, старик Янь большую часть времени занимался тем, что выполнял секретные поручения господина.

Как, например, в этот раз!

Вечером, через три дня после праздника Цинфэн, Герцог Тюльпан неожиданно позвал старика Яня в свой кабинет. Лицо мага было строгим и сосредоточенным. Он поручил ему секретное задание и, объясняя его суть, голос его звучал особенно грозно: это дело непременно должно оставаться в тайне! Только старик Янь может им заниматься, никто другой, даже из подчиненных, не должен знать о нем. После завершения дела надо держать язык за зубами! Никто никогда не должен узнать об этом!

Глядя на серьезное лицо господина, преданный старик Янь тут же поклялся своей жизнью, что ничего никому не расскажет и сделает все как надо.

Выслушав его клятву, Двэйн приказным тоном сказал следующее:

— В этот вечер ты должен выехать из города и направиться в одно место, где тебе надлежит выкопать труп. Этот труп нужно будет за ночь перевезти на юг, в долину Роулингов.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 500.2. Невероятное оживление**

Двэйн восхищался своим старым подчиненным.

Его боевые навыки не были столь высоки, он был всего лишь воином средней руки и только совсем недавно начал изучать Доу Ци. Однако, старик Янь всегда очень ответственно подходил к выполнению заданий, никогда не спрашивал лишнего и всегда четко следовал инструкциям, которые давал ему маг.

В эту ночь старик Янь, следуя наказам Двэйна, в полночь в одиночку выехал из столицы в глухой лес. Взяв с собой лопату, он выкопал из земли большой холщовый мешок и, открыв его, обнаружил труп.

Старик Янь снарядил повозку и сам сел на облучок. В обозначенное время тело было доставлено на юг, где расстилалась широкая равнина Роулингов.

Когда повозка проделала половину пути, труп вдруг неожиданно ожил!

Это было очень необычно, однако старик Янь на всем пути не задал по поводу этого ни единого вопроса.

Более того, в дороге он не перекинулся с «трупом» ни единым словом.

Когда они прибыли на место, старик Янь отыскал на равнине небольшую ферму, расположенную в глухом месте. Этот участок был собственностью Двэйна, и он сам отдал распоряжения по его благоустройству.

Старик Янь все сделал как было приказано, ни о чем не спрашивая.

Вот только сам он даже не догадывался, что спас человека, который несколько дней назад сидел в тронном зале, одетый в пышный императорский халат.

Затем старик Янь тут же, не отдыхая, помчался в провинцию Лиэр и, отыскав там все семейство «трупа» — женщину средних лет и двух дочерей — и тайно отвез их на ферму.

Сделав все это, старик Янь оставил этим людям деньги и сказал:

— Живите здесь, все необходимые продукты и вещи уже приготовлены. В течение месяца вы ни в коем случае не должны покидать это место. Это приказ Герцога Тюльпана!

Затем он вновь отправился в столицу.

Грумм остался в живых, и само собой он был очень тронут. Теперь он мог наконец воссоединиться со своей семьей, и в сердце он неустанно благодарил Герцога Тюльпана.

В то же время он понимал, что его жизнь была спасена благодаря невероятным усилиям, и стоит только кому то узнать об этом, то его неминуемо будет ждать смерть! Поэтому он послушно выполнил приказ Двэйна и спокойно жил на секретной ферме.

Двэйн понимал, что оставлять Грумма на одном месте очень опасно. Согласно его планам, через несколько дней семья Грумма должна будет прибыть в южный порт, сесть на корабль, принадлежащий клану Тюльпанов… и уплыть на южные острова. Там они смогут обосноваться, тем более что судна Двэйна уже давно проложили туда торговые маршруты. Само собой, на островах стали строиться порты и появились жилые кварталы.

Старик Янь выполнил задание, порученное ему Двэйном. Он вернулся в столицу ровно через месяц.

Он даже не подозревал, что с тех пор, как по материку был объявлен первый крупный рыцарский турнир, все больше и больше воинов со всех концов Империи постепенно подтягивались к столице.

В это время на официальных дорогах в столицу открылось полным-полно отелей и постоялых дворов, а бизнес на этих территориях в одночасье вырос во много раз.

Через двадцать восемь дней после праздника Цинфэн, старик Янь прибыл в небольшой город, находившийся на расстоянии в сто ли от столицы. Это был один из акрополей, охраняющих вход в столицу.

На протяжении нескольких сот лет, пока в Империи царил мир, этот город вырос и теперь имел население в сто тысяч человек. В то же время здесь на постоянной основе находился отряд императорской гвардии.

Перекусив в одном из ресторанов, старик Янь приготовился отправиться в путь. Он мог бы к вечеру уже прибыть в столичную резиденцию Герцога Тюльпана и доложить об успешном выполнении задания.

Однако, когда он вышел из ресторана и слуга подвел к нему лошадь, он внезапно остановился. В глазах его блеснуло удивление, уставившись на раскинувшийся перед ним проспект, он вдруг остолбенел…

— А… неужели это…

В толпе мелькнул знакомый ему силуэт. Когда к старику Яню вернулось самообладание, силуэт уже растворился в толпе. Воин нахмурился: неужели ошибся?

Однако эти черты были так знакомы ему…

Что касается солдат от управления безопасностью, то за эти дни они изрядно подустали.

Они забыли, что значит отдых, всем им вменялось в обязанность брать дополнительные часы работы. И это было вовсе не удивительно.

Согласно статистике, предоставленной Ассоциацией рыцарей, за этот месяц число записавшийся на турнир составило три тысячи четыреста человек!

Большая часть из них были выходцами из других мест материка!

Можно представить, какую опасность могли таить тысячи въехавших в Империю воинов, и, разумеется, вся эта ответственность ложилась на плечи управления безопасности.

Все эти люди были хорошо обучены и обладали поистине неукротимым нравом! Что называется, культура на первом месте, борьба — на втором. Однако все эти натренированные бойцы ни за что бы не стали щадить своего врага.

Теперь в Империи можно было услышать разговоры на совершенно разных языках мира. Обычно между вновь прибывшими воинами очень легко мог разгореться конфликт и начаться перепалка.

Например, во время записи они могли расталкивать очереди. Или из-за резко увеличившегося потока иностранных бойцов (не только участников, но и также воинственных путешественников, приехавших посмотреть на предстоящее зрелище), отели и гостиницы столицы были переполнены. Даже цена за повозку с кроватью увеличилась почти втрое!

Теперь расхаживать по улицам становилось все больше опасно! А вдруг ты в чайной, гостинице или на дороге неосторожно заденешь человека, а он окажется воином? Люди готовы были биться за жилье, стол, свободное место в кафе, место для стоянки и т.д., и т.п.

Говорят, воины не любят разглагольствовать. Для них единственным способом решить проблему является битва! Чья голова и кулак крепче, тот и прав!

В итоге за месяц в столице произошло более трехсот драк с серьезными последствиями. Умерло семь человек, более двадцати ранено, более двухсот человек схвачены полицией и посажены за решетку.

Глава управления безопасности направил принцу докладную записку, в которой слезно умолял прислать подмогу.

Он был бессилен. В столичной охране служило десять тысяч солдат. В обычные дни этого достаточно, чтобы поддерживать порядок в городе-миллионнике. Однако теперь большая часть правонарушителей не боялись полиции, многие даже осмеливались с оружием нападать на служителей правопорядка!

Меньше, чем через месяц, все тюрьмы управления были переполнены.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 501. Черная! И правда черная!**

У главнокомандующего охраны добавлялось все больше и больше головной боли в виде новоприбывших людей. Дело было в том, что эти молодые люди были совсем не из обычных незаметных парней. Они то и добавляли проблем главнокомандующему.

Совсем не все из бойцов были несчастными нищими. На самом деле в последние несколько дней все больше прибывало разных благородных конкурсантов.

В основном это из-за того, что сделал Двэйн!

Великого Императора, Императорского генерала, северо-западного военного министра его величества – всех этих людей Двэйн записал на конкурс. Этот поступок вызвал не только повсеместное обсуждение, но и даже интерес среди некоторых чиновников-дворян.

У многих молодых людей дворянского происхождения есть «рыцарское» звание, конечно же, некоторые из них купленные. Так же не исключено, что некоторые из них действительно заслужены настоящим мастерством.

Сначала все думали об этом как о простом, оживленном, шумном событии, однако оказалось, что даже великий князь Тюльпанов принимает в нем участие! Не так-то просто теперь идти туда для развлечения.

Что касается стойки записи аристократических личностей, то даже герцог Тюльпанов не обратил на нее внимания, как остальные могут подходить к ней?

Более того, некоторые люди пришли участвовать для достижения иных целей, например: использовать возможность установить связи с господином герцогом. Ведь это была прекрасная возможность! Вместе участвовать в одном соревновании, обязательно появится возможность познакомиться с самым популярным и великим человеком в империи.

В результате немало золотой молодежи имперской столицы было зарегистрировано как участники.

Многие неместные аристократы тоже поспешили попасть сюда, чтобы застать такое мероприятие.

Что еще добавляло неприятностей охране, так это то, что было еще много молодых людей из более низкого сословия, прибывших в столицу. В основном это были обычные грубияны.

Например, пришедшие с севера наемники-мастера боевых искусств.

Легализация наемного полка заняла всего два года, но еще до этого эти ребята в течение многих лет занимались незаконной деятельностью. Когда дело дошло до чемпионата, они не боялись. Ведь пьяные бои для них такое же обычное дело, что и прием пищи!

Некоторые наемные группировки отправляли десятки претендентов на участие в конкурсе в столице.

По мнению большинства людей, чемпион – это не тот, кто победит. Потому что даже если человек не достигнет победы, то попасть в список первых пятидесяти вполне возможно!

Состязание в военном искусстве — это такое дело. Не обязательно победит рыцарь, у которого высокий статус. В конце концов, сейчас очень многие так называемые рыцари высокого статуса покупают свои титулы. Только бог знает, кто из них действительно тверд как камень, а кто тряпка!

Более того, борьба в этом конкурсе показывает мужество. Даже увидеть это место – уже удача, на самом деле! Хотя многие люди и практиковали боевые искусства в обычное время, но это не значило, что в реальном сражении с настоящим оружием они будут сражаться так же искусно.

А эти наемники, все старики. В первые годы своей разбойничьей деятельности они проводили в ледяном лесу. Видели лишь кровь и убивали людей.

Это тоже плохо… Но еще не все так безнадежно: может быть кого-то из противников внезапно свалит болезнь во время соревнования. В общем, надежда все еще существует.

К тому же, пока не появились первые пятьдесят победителей, награды тоже заставляют сердца людей трепетать. Каждый человек из списка лучших получит по комплекту серебряных доспехов и оружия, а также денежное вознаграждение – десять тысяч золотых монет! Такая огромная сумма денег! Для многих соревнующихся этого было бы достаточно, чтобы существовать до конца своей жизни!

Также можно присоединиться к Ордену Святых Рыцарей. Хотя миссия того рыцаря будет уже завершена. Но после этого, похоже, что он начнет менять свою жизнь. К тому же, присоединившись к рыцарскому ордену тоже можно получать стабильный доход…

Почему бы и не попытаться?

Опираясь на это народное волнение, Двэйн решил устроить еще один сюрприз.

Зак Младший – торговец с черной душой. Позволил людям изготовить ряд «высококачественного вооружения», которое инкрустировано различными великолепно выглядящими видами золота и драгоценностей. Яркий, ослепительный меч, сконструированный самим Двэйном по эльфийским шаблонам. Еще были щиты, расписанные лучшими столичными художниками.

Имея такой набор экипировок, куда не пойдешь, везде можно застать девушек, которые сходят по тебе с ума!

Вы спросите, по чем можно продать такую экипировку? Одну тысячу золотых монет? Да, это того стоит! Можно и за пять тысяч золотых продать! Никто и не подумает получить его задаром. Такое вооружение подготовить нудно заранее. Поэтому-то оружейные мастера семьи Тюльпанов работали днями и ночами как лошади!

Необходимо понимать помыслы аристократов: они абсолютно не хотят носить те же железные доспехи, что носят обычные грязные воины, да и неприглядные серые мечи тоже не для них! По их мнению, если рукоять меча не инкрустирована несколькими драгоценными камнями, то может ли эта вещь все еще называться мечом?

А Двэйн — этот господин с черной душой еще бесстыдно назвал этот набор брони экстремальным именем «паладин»!

Послушайте только! Паладин! То есть этот великолепный, красивый набор доспехов готовится для паладина! После того, как он наденет его, он станет еще более внушительным!

Двэйн делал эту «броню паладина» на одном дыхании.

Конечно, определенно не все люди были опытными участниками, больше было молодых парней, которые использовали этот конкурс для приобретения престижа.

Цель этого конкурса – продвижение имперского военного стиля не была достигнута. Ведь было понятно, что вся аристократия империи отправилась на конкурс за великолепной броней и оружием! Никто и не хотел, чтобы это оружие было острым и практичным. Главное, чтобы оно выглядело великолепно!

Во всяком случае, приобретая его, эти молодые люди не ожидают, что будут действительно его применять в бою. Они просто набивают себе цену. Все это для привлечения внимания девушек: чтобы они смотрели с восхищением.

Иногда аристократы всей империи собираются на многочисленных собраниях и банкетах. Некоторые из них не любят надевать эти традиционные прекрасные костюмы, но есть и много людей, которые предпочитаю носить этот наряд. Посещать ужины в полном вооружении.

Конечно, заботясь о своем прекрасном внешнем виде, они теряют свою силу, потому что нельзя ожидать от человека, наряженного в десятикилограммовую броню, что он будет оживленно скакать весь вечер. По мнению большинства аристократов, если уж ты надеваешь доспехи, то можешь забыть о веселой ходьбе. Стоять на месте уверенно – уже достижение.

Поэтому… Двэйн не самым добросовестным образом выполнил эту работу.

Разве может набор доспехов весить так легко? Всего около десяти килограмм.

Может! Двэйн сделал именно так!

По мнению Двэйна, единственное назначение этой брони – хорошо выглядеть! А что касается способности защищать…

Двэйн – бизнесмен с черной душой. Он посмотрел предоставленную Заком Младшим финансовую отчетность. Это было просто смешно.

Затем он закрыл книгу. Посмотрел на Зака, коснулся подбородка и засмеялся:

— Правильно. Я вспомнил еще одну хорошую вещь: продажи оружия почти завершены. Теперь можно начать продавать билеты на соревнование.

— Билеты? – удивился Зак Младший.

— Да, билеты! – Двэйн воскликнул. – Ты же не думал, что состязание такого высокого государственного уровня можно будет посмотреть бесплатно!

Зак Младший посмотрел в глаза своего начальника с восхищением и подумал, как хорошо, что Двэйн такой подлый. Зак выглядел очень взволнованным:

— Вы имеете в виду, что мы можем продавать билеты на состязание, как на оперу? Чтобы только ограниченный круг людей мог посмотреть его?

— Неплохо. Выходит, что так, — улыбнулся Двэйн.

— Ноо… где, в таком случае, будет проходить соревнование? – Зак Младший быстро задал свой главный вопрос. — Как насчет большого оперного театра в королевской столице? Но для такого масштабного мероприятия его сцена тоже слишком мала.

Двэйн на мгновенье задумался, а затем улыбнулся и спросил:

— Что ты думаешь о штабе Ордена Святых Рыцарей?

В штабе Ордена Святых Рыцарей было место похожее на внутренний дворик. Но оно было намного больше. Двэйн считал, что это место очень похоже на большой стадион, который он когда-то видел. Это было большое игровое поле, окруженное тремя зданиями. Если сделать небольшую перестройку, то будет то, что нужно!

Двэйн уже об этом подумал. Таким образом, и билеты можно будет разделить по классам. Билеты первого класса продавались бы только на первый этаж. Таких билетов было бы больше всего. Потому что эта площадь такая большая, что туда вошло бы два игровых поля. Для соревнования этого будет достаточно. Там мест больше всего.

Билеты второго уровня были бы дороже, так как они бы продавались на второй этаж. Там сцену видно более четко, и сидения там выше, поэтому цена определенно выше.

И третий уровень будет VIP класса. Какая цена у таких билетов? Естественно, не дешево! VIP класс – это символ привилегированности. Богатые дворяне, конечно же, будут готовы заплатить за такое. Когда сам Двэйн и принц Чень будут сидеть на третьем этаже, богатые люди захотят заплатить деньги еще и за то, чтобы сидеть с ними на одном уровне, а не только чтобы посмотреть на соревнование.

Если посчитать, от предварительного отбора до финала состязания, сколько будет раундов? Сколько можно денег собрать с такого количества игр?

Двэйн коротко разъяснил свою идею Заку, он даже еще не закончил, а глаза подчиненного уже светились от жадности!

— Господин, — Зак Младший прикусил язык, думая, как выразить свою мысль. — Могу я искренне выразить вам свое восхищение?

— Хм, говори, конечно.

Глаза Зака Младшего выражали искреннее восхищение:

— Господин, если у вас и правда настолько темная душа, и вы настолько подлый… То я боюсь, на всем континенте не найдется человека, подобного вам! – он приостановился, так как был слишком взволнован, чтобы продолжать. — Господин, вы так бесстыдно жестоки!

Двэйн расхохотался, похлопал Зака по плечу и сказал:

— Отлично, хоть ты и не тот Григорий, а я не Толстяк Роджер, но я все равно принимаю твою похвалу!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 502.1. Изменить будущее (часть 1)**

Уже назначены четыре судьи, которые определят кандидатов на первое место в мировом конкурсе. После их объявления судьями ни у кого не возникло особых споров.

Со стороны Ордена Святых Рыцарей судьей был один из старейшин храма. Говорят, этот старейшина – отставной рыцарь Ордена, и он был очень силен, когда был молод. Конечно, в возрасте Двэйна он не был так известен. Уровень Двэйна превосходит его, ведь у старейшины он всего лишь между седьмым и восьмым. Очевидно, что если бы у него была сила святого рыцаря, то храм уже бы сделал из него свой символ. А если бы у него был бы девятый уровень силы, то сейчас бы храм тоже не мог позволить нескольким рыцарям восьмого уровня заполнить фасад.

Со стороны дворца в качестве судьи был посланник принца Ченя, на данный момент он был главным бойцом во дворце, его называли Чайкой. Этого человека Двэйн хорошо знал. Он помнил, как он впервые встретил принца. Тогда этот парень был одним из персональной охраны принца. И он был очень силен. Говорят, он был старым врагом Альфы – гвардейца. Альфа в то время уже был рыцарем восьмого уровня. Но силу Чайки нельзя было недооценивать, он был способен стать врагом Альфы. Двэйн видел выстрел Чайки своими глазами.

Когда он и Чень встретились в первый раз, они вместе отправились за город в золотую торговую пещеру. На обратном пути ночью старший принц устроил засаду с целью убийства Ченя. Но этот Чайка на месте убил немало подчиненных старшего принца. Очевидно, что теперь этот парень был близким доверенным принца Ченя.

Главным воином дворца изначально был человек в сером, но, к сожалению, в день государственного переворота он был убит Родригесом. А после возвышения принца Ченя главным придворным воином стал Чайка. Сейчас он уже стал придворным начальником штаба.

По мнению Двэйна, этот парень был сильнее, чем воин восьмого уровня. Вполне вероятно, что у него был уже девятый уровень.

Третий выбранный был отправлен от императорского дворца. Изначально, это должен был быть человек, выбранный Двэйном. Однако из-за того, что Двэйн сам стал участником, этого человека выбрали от имени королевского генерала и военного командира – им стал Камитиро. В отличие от всех рыцарь Камитиро самого низкого уровня – всего лишь шестого.

Четвертый выбранный человек – это, естественно, президент Ордена Святых Рыцарей, девятиуровневый кавалер Дорган.

Четверо судей после встречи удалились обсудить основные правила игры.

На самом деле, эта игра очень проста: можно или победить или проиграть. По большей части все ясно с первого взгляда. Однако есть и особые обстоятельства. Соревнованию необходимы судьи, чтобы определить результат. Основное правило – это запрет на использование ядов: нельзя использовать ядовитое оружие. Нельзя постыдным способом вредить противнику, и так далее и тому подобное.

Конечно, в конце добавили еще одно правило, чтобы обеспечить справедливый отбор: в соревнованиях нельзя было использовать никаких других навыков кроме боевых искусств. Это в основном для того, чтобы ограничить использование магии на конкурсе. Однако Двэйн знает, это используется храмом, чтобы огранить его.

Камитиро и Двэйн встречались один раз. Новые короли двух империй все еще были в хороших отношениях. С одной стороны у них были хорошие личные взаимоотношения. С другой стороны, это еще и потому, что они оба «новые короли». Камитиро, на самом деле, гораздо могущественнее, чем Двэйн с точки зрения власти. Конфликт интересов отсутствует, поэтому они и поддерживали хорошие отношения.

Камитиро пошутил над Двэйном: он спросил, зачем тому нужно участвовать в таких соревнованиях, Действительно ли он планирует попрактиковать хорошие навыки боевых искусств. Или после унаследовать традиции семьи став генералом? Двэйн, услышав эти слова, рассмеялся и ответил, что на самом деле Камитиро, как принц-регент, знает, что это соревнование не может позволить людям храма сделать шоу.

Сейчас ситуация все еще довольно хорошая. По крайней мере, четыре судьи. Камитиро – друг Двэйна, а Чайка — официальный помощник принца. Они обязательно помогут ему. Что касается Доргана… Еда, которую он ест, и напитки, которые пьет, все это куплено на деньги Двэйна. Если он не будет слушать Двэйна, тогда кого?

Игра еще даже не началась, а на стороне Двэйна уже три судьи. Никакого страха перед конкурсом у него уже не осталось. Через несколько дней из дворца тюльпанов пришли новости: чтобы подготовиться к соревнованию герцог тюльпанов решил отказаться от светской жизни. Чтобы к приходу игры быть в наилучшем состоянии, герцог Тюльпанов даже отменил все встречи и не принимал приглашения на банкеты.

И Двэйн действительно ни с кем не встречался все это время. Больше половины времени он закрывался в тренировочной комнате дворца, где он практиковался в боевых искусствах с использованием специальных приемов со Стрелой Мгновенного Заключения: лунный танец. Это высший вид борьбы, созданный эльфами! Хоть Двэйн и выучил только половину из запланированного, он уже видел насколько могущественно это божественное искусство.

Кроме того, Двэйн был так хорошо знаком с навыками школы Дасюэшань, что можно было сказать, что физически он бы превзошел любого обычного мастера, если только он не встретит человека, обладающего святой силой, с которой, скорее всего, он тоже справится.

Что касается святых сил… Может ли человек, обладающий ей, соревноваться?

Конечно, Двэйн с нетерпением ждал другого таинственного мастера, который мог бы посоревноваться с ним… Если такой участвует, то Двэйн узнает его и найдет способ сблизиться с противником.

Однако если одни только боевые искусства не помогут Двэйну, то будет ли он применять магию?

Двэйн хорошо подумал над этим. Как только он узнает человека, обладающего такой силой, он убьет его! С магией играть нельзя! А после того как он уничтожит его, Двэйну станет нечего бояться.

Кроме домашнего изучения «лунного танца» Двэйн специально сделал модель стрелы, использовав нержавеющую сталь и железные шины, чтобы создать подобный длинный лук.

В конце концов, сила артефактов слишком велика. Если использовать его для исполнения танца, то ее может оказаться слишком много. А это вызовет много ненужных смертей и травм.

Получился точно такой же размер, вес и длинна лука. Полностью воссоздана дуга, даже зазубрины и размеры лезвий точно такие же.

Двэйн много тренировался, но он выделил немного времени для встречи с принцем Ченем. Воспользовавшись временем в столице, он прибыл во дворец, чтобы позаботиться об обучении двоих детей.

Когда Двэйн впервые увидел принца Чарли и принцессу Карину на уроке, они сидели за столом и наблюдали за приходом самого молодого учителя. Двое маленьких ребят были очень взволнованы, но оказалось, Двэйн замечательный.

И дети обычно любят восхвалять своих героев.

Итак, маленький принц Чарли возбужденно спросил:

— Учитель, чему вы нас будете учить?

— Астрономии, географии, и всему тому, чему вы хотите научиться! – Двэйн ответил очень уверенно.

Потому что, по сравнению с другими странами, в государстве Роланда уровень науки и образования очень отстает подобно прошлым феодальным державам.

Поэтому Двэйн был так уверен в себе.

В результате, маленький Чарли кивнул:

— Тогда давайте учиться математике, учитель. В последнее время все другие учителя выказывали недовольство насчет моих проблем со счетом, но они сказали, что я научусь использовать их в будущем.

Двэйн очень любезно улыбнулся. У него уже были своеобразные ученики. В конце концов, вся команда десептиконов – его ученики!

После того как Двэйн написал полный конспект о таких действиях, как сложение, вычитание, умножение и деление, он собирался внимательно изучить, что запомнили его подопечные. Но принц неожиданно спросил:

-Учитель, у меня вопрос к вам… Почему один плюс один равно двум?

Тут у Двэйна выступил холодный пот.

— Один плюс один, конечно же, равно двум. Но почему, — что ответить на это, Двэйн не знал.

Кажется, этот вопрос связан с гипотезой Гэдэбаха! Двэйн посещал обычный университет. Он не мог решать вопросы гильдии Гэдэбаха! Многие ученые не знают решения, разве мог Двэйн что-то ответить?

Глядя на растерянного ласкового Двэйна, двое детей с озорным видом улыбнулись. Двэйн понял, что они играют.

Принцесса была нежная и вдумчивая. Карина открыла «Общую историю материка», которую дал ей Двэйн.

Двэйн улыбнулся и указал на многочисленные абзацы. Они были написаны им самим. Содержание этой страницы указывало на самые простые исторические события и естественные обстоятельства. Потом самым серьезным тоном она прочитала несколько его комментариев к тексту:

— Иногда нам кажется что-то очень простым. И оно на самом деле просто, однако мы часто не можем ответить на простые вопросы. Наше понимание остается на поверхности. Например, все мы знаем, что есть четыре времени года. Но почему их именно четыре? Мы знаем, что есть день и есть ночь, но почему днем небо светлое, а ночью темное? Наша церковь говорит, что она создана богами. Но почему боги создали ее? Кто может ответить на эти вопросы? Например, маленькие дети знают, что один сложить с одним равно двум. Но почему? Я тоже не знаю ответ!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 502.2. Изменить будущее (часть 2)**

Когда Карина прочитала этот отрывок, она была впечатлена этими несколькими предложениями, она долго думала. Девочка эта была гениальна: в таком молодом возрасте она была способна понять ту мысль, которую Двэйн хотел донести до читателя.

Однако два этих ребенка решили побаловаться и спросили Двэйна, почему есть четыре времени года, потому что, по их мнению, хоть Двэйн и написал эту фразу, в ней не было ясности. А учитель, скорее всего, знает ответ! И это определенно не тот ответ, который говорят все остальные учителя: «потому что так Бог сотворил».

Однако сам Двэйн признался, что не знает, почему два плюс два равняется четырем, поэтому дети исследовали этот вопрос, чтобы научить Двэйна. Так, первый урок Двэйна был внезапно сорван его учениками. Должность учителя была перенята детьми.

Он поразмыслил и решил, что все равно он не останется в столице надолго, а значит, и времени с детьми проведет немного. Невозможно выучить детей по какой-то хорошей программе, и у них есть учителя получше, а он всего лишь временный работник. А раз невозможно преподать материал в полном объеме, лучше начать с мелочей. Поэтому Двэйн бросил собственно разработанные уроки и разговаривал с детьми. Разговаривал о чем только было можно: о географии, астрономии. На протяжении долго времени Двэйн и не просил ничего другого, он только надеялся, что сможет повлиять на этих двоих детей своим мышлением. Как ни в чем ином Двэйн был уверен, что его собственный образ мысли должен был быть наиболее подходящим для будущего императора в это время. Спустя восемнадцать лет жизни Двэйн начал ощущать мир все глубже.

Двэйн от всего сердца надеялся, что принц станет хорошим королем. Потому что если к власти придет еще один такой же глупец, как старик Августин Шестой, то стране этой придет конец.

Так как времени на обучение было слишком мало, главной целью Двэйн поставил перед собой – научить детей мыслить о том, что ничто в этом мире не может быть категоричным.

В пример он привел волка и овец: всем известно, что волк ест овец. Почти во всех сказках волк описывается как жестокий, кровожадный злодей. Конечно, всем жалко овец. Но если волк не съест овцу, то он сам умрет. А как же тогда сам волк? Что он должен делать? У него ведь тоже есть жизнь, и он хочет выжить!

Даже маленькие ученики знали эту правду, но слушали очень серьезно. Особенно принцесса, она уже заплакала, а маленький принц тяжело вздохнул и сказал:

— Теперь я обязательно буду просить отца на охоте пощадить волка.

— Вообще, существуют разные мнения, нет правильного или неправильного ответа, хочет волк есть, или есть хотят овцы, все они хотят выжить. Нет верного или неверного решения по этому поводу, — сказал Двэйн.

Очевидно, что учение Двэйна произвело большое впечатление на детей, особенно в таком чувствительном возрасте. Кроме того, ребята были очень разными. Например, Чарли – типичный представитель королевской семьи: несмотря на его молодой возраст, он очень энергичен. Он любит двигаться, любит охотиться, сражаться с мечом. Когда он рассказывает истории о своих сражениях, он всегда наслаждается. Это нормально, дети этого возраста, как правило, очень нетерпеливы. Но что еще более важно, жизнь принца Чарли чрезвычайно спокойна! В то время, когда принц был еще маленький, он потому начал осознавать вещи рано, что постоянно был в опасности. Августин Шестой был отец-ублюдок, который использовал своего сына в качестве конкурента. Еще был наследный принц, который надеялся, что Чарли умрет.

А теперь принц Чарли – единственный сын короля-регента. Никто не борется с ним.

Чтобы усмирить непоседливого ребенка, Двэйну пришло в голову обучить его шахматам.

Эта игра хорошо пришлась по вкусу Чарли. Маленький принц восхищался правилами, он мог занять Двэйна на целых два часа. У молодого человека не было возможности насладиться настоящей войной, однако он мог практиковаться в шахматах. Более того, шахматы учат терпению и выдержке.

Маленькая принцесса Карина к таким вещам имела общий интерес. Она предпочитала истории Двэйна, всякие разные истории. То, что рассказывал Двэйн, совершенно отличалось от рассказов других учителей, все было совсем иначе! Например, сказки о девочке, продающей спички, или о Белоснежке, или о Питере Пене, или о дочерях моря. Еще была измененная Двэйном история о путешествии на запад. В его версии истории император стал отцом, а Будда – богом света, а воин Укун описан как мятежный рыцарь с духом борьбы.

Однако Двэйн не был профессиональным сказочником и, несмотря на его старания, истории вскоре у него закончились. В итоге, к концу дня Двэйн не мог придумать ни одной истории, которую можно было бы рассказать восьмилетней девочке.

К счастью, принц Чень дал ему дело поважнее, чем вести уроки у детей: заняться Орденом святых рыцарей. Поскольку приближался день соревнования, принц приказал отложить занятия и хорошо приготовиться к игре.

Принц–регент все еще надеялся воспользоваться возможностью и нанести удар по высокомерию храма, так как последний тоже был задействован в этом событии.

Таким образом, когда через месяц конкурс закончится, дети будут очень рады видеть Двэйна, так как уроки с ним намного веселее уроков с придворными учеными. К тому же у него появится масса новых рассказов как раз для маленьких королевских ушей.

В последний раз, когда они виделись на уроке, Двэйн приготовил для детей по подарку. За этот месяц они с детьми очень сблизились. В последнее занятие Двэйн подарил принцу Чарли короткую волшебную палочку. Палочка она была вдвое короче обычной волшебной палочки, но она была сделана из куста грецкого ореха, а рукоятка была украшена дорогой жемчужиной водной орхидеи. Всегда очень приятно использовать магию воды. Двэйн улыбнулся и сказал принцу:

— Ваше высочество, вы прекрасно знаете, что в будущем не будете волшебником, но поскольку вы заинтересованы в магии, то можете заглянуть в некоторые книги по этой области. Многие вещи из магии часто не так прекрасны на самом деле, как вы их себе представляли, однако там есть множество полезных истин. Например, земля может сдерживать воду, вода сдерживать огонь, а огонь — металл… Если вы поймете эти простые истины, это будет даже более полезно, чем постичь настоящее колдовство!

Для Карины Двэйн подготовил «Общую историю материка», это была не та книга, которую они вместе читали на первом занятии. Это был второй том еще более старого издания, где Двэйн делал свои пометки.

На самом деле, Двэйн любил Карину больше, чем Чарли, ведь эта девочка была такой умной. В своем молодом возрасте она понимала намного больше, чем принц. Родилась бы она мальчиком, она стала бы великим императором!

Но, к сожалению, она была девочкой. Двэйн вздохнул и сказал:

-Так как ты девушка, тебе суждено быть принцессой и стать женой дворянина. Ты выйдешь замуж и будешь жить спокойной размеренной жизнью. Это второй том нашей с тобой книги, — Двэйн улыбнулся и положил книгу в руки Карине. — Ваше высочество еще слишком молодо, содержание этой книги может быть еще не слишком подходит для тебя. Поэтому я пока даю тебе только второй том. В полном содержании их десять! В будущем в каждый твой день рождения я буду вручать тебе по тому. В этом году тебе будет восемь лет, еще осталось восемь книг. В шестнадцать лет ты соберешь все книги, верно?

Сказав это, Двэйн поцеловал Карину в лоб, улыбнулся и похлопал ее по голове.

— Учитель, вы уезжаете? – Карина крепко сжала подаренную книгу и прошептала. — Вы покидаете столицу?

Двэйн улыбнулся и сказал:

— Нет, какое-то время у меня будут важные дела, не будет времени на занятия, но если появится возможность, я обязательно приду, чтобы повидаться с тобой.

Затем они расстались. Но перед тем как попрощаться, Двэйн посмотрел на Чарли и сказал:

— Чарли! Когда тебе исполнится пятнадцать лет, я обещаю подарить тебе самого большого и превосходного скакуна на этом континенте!

Наблюдая за тем, как удаляется Двэйн, принц почувствовал большую потерю, так как понимал, что уже на следующем занятии ему придется встретиться со старым бородатым ученым. Он оглянулся на сестру и увидел, что она спокойно села за стол и разглядывает книгу, подаренную учителем.

— Карина, учитель ушел, разве тебе не грустно? – принц хмуро смотрел на сестру.

— Почему я должна грустить? — голос ее был спокоен. — Учитель – один из самых важных людей в империи. Он самый умный в стране человек! Он не должен тратить так много времени на общение с детьми, у него слишком много других дел. Поэтому я рада за него.

Принц Чарли застыл на месте: он не подумал об этом. Его ума не хватало, чтобы мыслить с Кариной наравне, однако теперь ему стало легче. Он взял оставленную Двэйном палочку и радостно убежал, чтобы найти придворных магов и похвастаться перед ними.

А Карина, оставшись одна, прислонилась к спинке стула и свернулась на нем калачиком. Она задумчиво смотрела на подаренную книгу.

Тогда Двэйн не знал, что этот месяц – это не просто игры с детьми. Он очень сильно повлиял на дальнейшую судьбу империи.

Интересно, что за всю жизнь он много раз наблюдал события, толкающие колесо истории на свой путь и иногда он был неудовлетворен тем вариантом событий, как все случалось. Но на этот раз он сам толкнул это колесо, совершенно случайно он поменял ход событий в ту сторону, о которой и не подозревал…

С каждым днем все ближе становился новый год. К празднику готовилась вся страна. Королевские караваны доставляли все новые и новые товары со всех сторон света. Также в столицу съезжались мастера, чтобы украсить ее как можно лучше к празднику.

В это время и проводился первый всемирный турнир по боевым искусствам. Наконец-то, он настал!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 503.1. Я хочу сражаться!**

До Нового Года оставалось еще восемь дней, наконец, было всенародно объявлено о проведении Первого турнира Империи.

На подготовку турнира ушло почти полтора месяца, и вот, наконец, было принято решение объявить всем мирянам о данном событии.

Конечно, само приготовление к турниру длилось гораздо дольше, ведь в каждую провинцию надо было разослать гонцов, потом дождаться ответов из провинций, и только потом дождаться, когда же, наконец, явятся участники турнира из этих дальних земель.

Даже сейчас далеко не все воины приехали к месту турнира. Из-за разногласий в месте и времени турнира среди рыцарей назревали конфликты и споры настолько часто, что казалось, будто для того, чтобы заставить этих господ убивать друг друга, никаких турниров и не нужно.

К счастью, стража достаточно быстро пресекала эти нежелательные схватки. В конце концов, количество участников турнира достигло четыре тысячи сто человек. К сожалению, шестьсот прочих участников не прошли отборочные соревнования в своих провинциях.

Несколько человек были убиты или покалечены в драках, несколько были отправлены в темницу. Все они были «по некоторым причинам» списаны со счетов и исключены из списка участников турнира.

Двэйну, конечно же, было невдомек до того, что пара десятков или даже сотен человек не доживет до начала турнира. Дэлона это интересовало еще меньше. Уж он-то знал пути обмана и был истинным проходимцем, давно порвавшим с жалостью и милосердием. Одни лишь сборы уже принесли Дэлону прибыль в размере около десяти тысяч золотых, что, безусловно, говорило о многом.

Дэлон беспрестанно пересчитывал полученные деньги и не уставал ставить печати на дарственных бумагах и ходатайствах об участии в турнире.

Двэйн распорядился о скорейшем ремонте площадки под турнир в столице Империи. В середине площадки установили огромный эшафот для ближнего боя, напоминающий боксерский ринг, но размером почти с футбольное поле.

Чуть поодаль, по задумке Двэйна, возвели трибуну для зрителей. Стены турнирной арены в виде огромного здания с четырьмя равными стенами были спроектированы по проекту Двэйна. Помост для боя собрали из старых стен, оставшихся с предыдущих турниров. Отдельно отстроили ложу в партере для самых высокопоставленных гостей, на которой было ровно сто шестьдесят одно место, конечно же, места из этого числа были заранее выделены представителям верхушки Храма Предков и императорской семье.

Также прибыть на Турнир должны были Принц-регент и Император.

Когда цены на билеты зрителей на турнир достигли трех тысяч золотых, это не остановило поток дилетантов, желающих понаблюдать за кровавыми побоищами. В ложе в партере удалось продать около шестисот мест, и эти продажи приносили десятки тысяч монет золотом. Через пару дней все билеты по три сотни были распроданы.

Когда Дэлон взглянул в ведомости доходов, то сразу же покраснел от удивления и готов был едва ли не поцеловать Двэйна в губы, ведь продажи принесли пятьсот тысяч золотых монет!

Хоть Двэйн никогда не был одаренным в торговых делах, но сейчас все говорило о том, что Двэйн, как купец, был просто гениален! На первый этаж же Двэйн продавал билеты по три монеты, буквально раздавая их рядовому населению имперской столицы.

На вопросы о причине столь низких цен Двэйн с хладнокровием отвечал, что места на верхних этажах предназначены для богачей империи.

Империя жила в мире много лет, и богатых людей ныне было немало. Но люди, приходящие на первые этажи, будут в большинстве своем простыми мирянами, для которых несколько монет – это ежедневные расходы, а потому большая цена им просто не по карману, потому нет смысла в слишком высоких ценах.

На самом же деле, одних доходов с продаж рядовых мест на первом этаже уже хватило бы, чтобы покрыть расходы на оборудование и организацию турнира.

Двэйн отдал сто тысяч золотых из дохода Дэлону, оставив себе столько же. Остальное же было сполна перечислено в счет казны Империи, что несказанно обрадовало Принца-регента.

Министр финансов почти что хотел предложить Двэйну женить свою внучку на младшем брате Принца-регента.

«Ему ведь всего четырнадцать… а внучке того старика всего лишь двенадцать…» — подумал Двэйн.

Согласно законам Империи, такой брак был бы возможен, но общественность вряд ли отреагировала бы положительно. Участников же турнира было все больше и больше. Двэйн и Дэлон опасались, что это может привести к тому, что турнир будет длиться до следующей весны, кровь будет литься постоянно.

Двэйн и Дэлон долго совещались и никак не могли прийти к решению. Наконец, решение было найдено после совета с тремя советниками. И крылось оно в правилах турнира! Сначала было решено устроить жеребьевку, затем участники сражались бы насмерть между собой группами по восемь человек.

Те же, кто выживет в этих массовых стычках насмерть, становились победителями. Конечно, эти решения встретили бурю противоречий… как же, в конце концов, в одиночку победить семерых противников… с одной стороны, для искусного воины победить семерых противников не так сложно, но если против него выступят семеро таких же молодцов.

Даже против одного воина шестого уровня могут оказаться семеро воинов пятого уровня, то едва ли он сможет одолеть их.

Двэйну же эти возражения вовсе не показались разумными, ведь побеждать истинный чемпион должен не только силой, но и умом. Ведь и в нашей жизни нельзя полагаться на одну лишь силу. Силе всегда должен сопутствовать разум. Истинные победитель турнира должен, в конечном итоге, принести много побед Империи. Империи не нужен умеющий лишь прорываться силой грубиян! Аргументы Двэйна достаточно быстро убедили советников.

За четыре дня до начала турнира было объявлено об окончательных сборах перед началом Первого Турнира Империи. По всей турнирной площадке были размечены небольшие арены для парных сражений, на каждой из которых впоследствии сражалось два воина, в сумме же площадок было четыре, что позволяло восьмерым воинам участвовать в турнире.

Если в течение получаса парный бой не заканчивался чьей-либо победой, то оба воина выбывали. Быть может, несколько несправедливо, зато только так можно было добиться полного вложения сил от каждого участника турнира. В конце концов, разве где-то в нашем мире существует справедливость? Предки Двэйна были победителями во многих турнирах и сталкивались с несправедливостью в правилах турнира.

Наконец, настал первый день турнира. Двэйн не бился в первый день, его черед был назначен на второй день, поэтому теперь он довольно восседал на высшей трибуне, наблюдая за кровопролитием.

Зак тоже явился, дабы понаблюдать за турниром… советники непрерывно что-то записывали, будто сильно торопились.

Зак старательно записывал результаты соревнований, для чего даже был принесен стол и поставлен прямо на трибуну. Многие с наблюдением обнаружили, что воинское искусство воинов отныне измеряется вовсе не грубой силой, а суммой боевых качеств.

Одна из пар бойцов вызвала у зрителей наибольший интерес: двое воинов пятого уровня остались единственными из своей восьмерки, чем привлекли внимание множества азартных зрителей.

Прочие воины из их группы не превосходили и третьего уровня. Более того, двое сильнейших бойцов превзошли все ожидания зрителей!! Они оказались сильны и достаточно умны! Они, как оказалось, договорились перед боем и не стали убивать друг друга в начале поединка, а последовательно разобравшись сначала со всеми остальными противниками. Таким образом, они обезопасили себя от атак с разных сторон. В конце концов, они оставили в живых одного воина третьего уровня, худосочного парня двадцати лет от роду.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 503.2. Я хочу сражаться!**

Осознавая, что сражения с двумя матерыми бойцами не избежать, молодой воин стал медленно пятиться назад, выставив меч перед собой.

Внезапно острые серые наконечники мечей полоснули над его головой, и первый противник упал, захлебываясь кровью, отчего парень, ничего не осознавая, отбежал к дальнему помосту, а один из врагов лежал мертвым, он был убит по ошибке.

Публика заликовала, даже Двэйн встал с кресла и захлопал в ладоши.

— Как его зовут? — громко воскликнул Двэйн.

Дэлон также заинтересовано взирал на внезапного победителя.

Парень был высокого роста и стройного телосложения, его отличали яркие зеленого цвета волосы. Его глаза свирепо и яростно смотрели вдаль.

— Нашел! Его зовут… Бик?… Какое необычное древнее имя!

Никто и подумать не мог, что парень окажется способным победить воина шестого уровня. Не меньше всех удивляли его волосы цвета левной травы, южный акцент, облаченный в грубую и плотную одежду воина, сумевший победить, не пуская в ход своего оружия.

В следующее мгновение парень вновь уклонился от взмаха меча, поднырнув под врага и ударив кулаком ему в поясницу, отчего тот упал на землю и стал биться в конвульсиях.

Это не на шутку удивило Двэйна. Ведь воин не получил никаких ран, но выглядел так, будто уже был при смерти. Молодой южанин явно был весьма искусным бойцом, контролировавшим свою внутреннюю силу, ведь он сумел так ловко нейтрализовать противника, не причиняя ему травм.

Это не поддавалось разумному объяснению. Способностью столь легко лишать противника способности сопротивляться обладали немногие. Двэйн провозгласил:

— Его сила явно не ниже седьмого уровня! Как же там его имя?

— Э… весьма странное имя… — сконфузился Дэлон.

— Клод… он выходец из южных болот, весьма опасное место, надо сказать… — это имя запомнилось Двэйну навсегда.

По воле случая парень оказался в одной группе участников, и ему хватило нескольких минут, чтобы перебить всех противников-воинов первого и второго уровней.

Согласно его личному делу, происходил парень, как ни странно, из небольшой северной деревушки, и лет ему оказалось двадцать восемь, имя его было Бацит.

Двэйн от удивления вытаращил глаза:

— Какого хрена?! Бацит? Клод? Что происходит?

Двэйн уже было разозлился, что Небо ныне послало на его турнир этого многоименного проходимца.

— Что ж, владыка, вижу, ты решил позабавиться со мной и прислал ангела-небожителя?

Во всяком случае, Двэйна изрядно огорчил факт появления этого воина с множеством имен и образов.

Однако вскоре Двэйн вновь повеселел и стал шутить. В тот вечер Двэйн упал на кровать и мгновенно уснул крепким сном. На следующий день зрителям, пришедшим посмотреть на чемпионов, едва хватало места на трибунах. Билеты были распроданы все до единого.

В этот день в Империи впервые появилась порода людей, которая еще долго будет досаждать своим лиходейством последующие поколения жителей нашего мира – билетные спекулянты!

Многим из тех, кому не досталось билета, пришло в голову подделать билет и с помощью подделки проникнуть на турнир.

— Браток, не нужно билета… недорого… налетай!

Этот противный шепот раздавался в каждом уголке имперской столицы. В конце концов, сегодня бился Герцог Тюльпан, а потому билеты разлетались, как горячие пирожки.

Двэйн находился в комнате для отдыха, снаружи было шумно и многолюдно. Трибуна для зрителей была набита до отказа. Очевидно, они пришли смотреть на Двэйна. Когда Двэйн в составе воинов седьмого уровня взошли на арену, публика замерла в изумлении.

Вмиг трибуна вновь наполнилась аплодисментами, девушки визжали от восхищения. На трибуне было немало почитателей Герцога Тюльпана.

Многие из них поставили на победу Двэйна немалые деньги.

— Герцог Тюльпан, возьми меня в жены! Я красива, а еще я девственница. Я хочу стать вашей женой, меня зовут… — воскликнула незнакомка из толпы.

— Господин! Вы столь очаровательны! Я готова отдаться вам! — крики, переходящие в монотонный гул, заставили Двэйна не на шутку волноваться, отчего у него на спине проступил пот.

Восседющий на трибуне Принц-регент, в свою очередь, задорно смеялся:

— Хахаха… похоже, титул первого дамского угодника Империи по праву можно отдавать Двэйну! С момента смерти Господина Листера этот титул по-прежнему вакантен!

Сидящий подле принц Карл не мог дождаться, когда же Двэйн начнет свое сражение. Карина же с отвращением смотрела на женщин, выкрикивающих столь неприятные вещи. Раздался бой гонга, и турнир начался.

Двэйн держал свой длинный лук на изготовку, внимательно наблюдая за семью противниками.

Двэйн был подобно гвоздю в глазу каждого из остальных врагов, бывших мечниками. Двэйн боялся, как бы они сначала не атаковали его. Однако в результате… десять секунд… двадцать… тридцать… но никто не рискнул двинуться.

— Эй, вы! В чем дело! Вы сюда пялиться друг на друга пришли? — не выдержав, воскликнул Двэйн.

Внезапно один из семерых воинов, безнадежно глядя на Двэйна и остальных участников турнира, прошептал:

— Ваше Величество, прошу вас, сделайте пару движений, и мы сами сбежим с арены!

— ДА! ДА! — восклицали остальные шестеро.

— Да бросьте вы… не думайте об этом!

— Но мы не имеем права сражаться с вами! — остальные шестеро все вместе закивали.

Двэйн, наконец, понял, в чем дело. Двэйн был самым известным представителем участников турнира, и никто не хотел рисковать и поворачивать оружие в его сторону.

Возможно, они думали, что Двэйн не владеет никакой техникой, однако все же не решались причинять вред столь высокопоставленному человеку.

Не удержавшись, Двэйн усмехнулся, ведь не ожидал такой реакции. Даже богатство и слава не позволили воинам напасть на Двэйна.

— Довольно пустых слов! В бой! — сказал Двэйн и шагнул к центру арены, поднимая лук перед собой.

— Круто… — радостным голосом воскликнул парнишка, после чего вскричал и повалился навзничь.

— Нет… не стоит! — сказал было Двэйн и взмахнул рукой, но, увидев этот жест, воины вмиг кивнули и принялись рубить друг друга.

Зубы Двэйна скрипели. Он взглянул на трех оставшихся в живых.

— Вы! Вы будете биться или нет?! Подлецы! Не будете драться, я сам вас порешу! — сказал Двэйн и бросился в атаку, но воины лишь бросили оружие и подняли руки вверх.

Принц-регент чуть ли не падал со своего места от смеха. Двэйн растерянно смотрел на двоих выживших врагов.

— Ты! ДА, ты! — крикнул Двэйн тому, что был слева.

— А ну, атакуй меня! Бей меня, подлец! — Двэйн был вне себя от ярости.

— Подлецы! У вас нет воли! — воин лишь безвольно отступал назад.

— Почему ты боишься? – Двэйн, полный гнева, шагал по арене.

— Благородный человек никогда бы не… — пытался сказать воин, но попятился назад.

Воин пятился, пока не перевалился через ограду арены. На арене остался один соперник Двэйна. Внезапно он стал выплевывать сгустки крови на землю.

— Он лжет! Он лжет! — воскликнул Двэйн.

Принц-регент со смеху уже обронил чашку с чаем. Двэйн же теперь спокойно стоял на ристалище, говоря последнему противнику:

— Просто встань и бейся. Ты не будешь осужден!

— Господин, я не могу себе этого позволить!

— Я разрешаю тебе! В чем дело!

— Я… я не боюсь! — ответ удивил Двэйна.

— Тогда встань и бейся! Я щедро вознагражу тебя!

— Господин, мне не нужно ничего, дайте мне лишь убраться отсюда, и я посвящу вам свою жизнь!

— Давай! Не тяни! Станешь офицером в моей армии!

В конце концов, паника исчезла с лица воина, и сменилась решительностью. В один миг воин издал громкий боевой крик, а Двэйн прицелился из лука. Однако воин оказался умнее, чем думал Двэйн, не став атаковать в лоб, а согнувшись в судороге и начав изрыгать кровь.

— Великий, о великий Герцог!

Двэйн замер в оцепенении.

— Я хочу… я хочу сражаться! — выкрикнул Двэйн, глядя в чистое небо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 504.1. Просто восхитительно**

Новость о блистательной победе Герцога Тюльпана в первом круге Первого Турнира Империи разлетелась по столице подобно ветру.

Вскоре его победу обсуждал весь Императорский двор. Кое-кто даже начал придумывать шутки на этой почве. Всякий же, кому посчастливилось воочию наблюдать победу Герцога Тюльпана, теперь приукрашивал увиденное, как только мог.

Однако вскоре восхищение стало перерастать в насмешки со стороны придворных, и вскоре уважение к Герцогу Тюльпану в придворных кругах стало таять на глазах.

Даже те, кто некогда почитал Герцога Тюльпана и славил его победы, отныне переметнулся на противоположную сторону, присоединившись к злым языкам.

Каждый пытался предложить свою версию, как же Двэйну удалось выиграть. Все считали Двэйна великим магом, не владеющим никакой обычной боевой техникой, способным лишь на изощренное колдовство, но не более. Ведь Двэйн лишь заставил противников сложить оружие, но не более, он не пролил и капли крови на арене.

Именно это и сделало Двэйна объектом иронии и насмешек в среде дворцовой аристократии. Даже те, кто не видел Двэйна на арене, теперь считали себя знающими все секреты и слабые стороны Герцога Тюльпана. (Однако же, многие продолжали сохранять уважение к Герцогу Тюльпану).

Когда Двэйн увиделся с Принцом-регентом, тот все время смеялся. С трудом сдерживая смех, Принц-регент спросил у Двэйна при встрече:

— Скажи честно, сколько денег ты дал этим ребятам, чтобы они намеренно сложили оружие?

Двэйн возмущенно взглянул на Принца-регента:

— Ваше величество, неужели вы тоже считаете, что я подкупил своих врагов?

— Неужели это не так? — Принц-регент улыбался во все лицо.

Двэйн тяжело вздохнул, ведь понимал, что едва ли кто-нибудь поверит ему теперь, уж лучше было бы просто промолчать, ведь все понимали, что сумма за победу в этом кругу теперь всецело достанется Двэйну.

В то же время Двэйн по-прежнему вызывал интерес у местных сливок общества, ведь мало кто рассчитывал на его поражение в первом кругу турнира, и все хотели увидеть, что же ждет Герцога Тюльпана дальше.

Однако ставки на Двэйна резко упали, как и симпатии зрителей. На третий день произойдет то, что потрясет зрителей не меньше событий с Двэйном, и Двэйн вновь окажется здесь в центре событий.

Настал третий день соревнований, среди участников присутствовали двое воинов Храма Предков. Конечно, они были достаточно известными воинами, и все хотели воочию увидеть, как они будут сражаться с Двэйном.

Среди воинов Храма Предков был Лаэндвейр, кавалерист восьмого уровня.

Вполне закономерно было то, что Двэйн никак не мог смириться с тем, что этот мерзавец будет участвовать в турнире, да еще и в третьем круге.

Как ни странно, но многие еще до начала турнира думали, что Двэйн наверняка уже забрал гонорар себе, подкупив соперников.

К тому же, противники Лаэндвейра были на несколько уровней ниже его самого, и все решили, что Двэйн заранее подставил нужных соперников, дабы убрать их с дороги.

Лаэндвейру предстояло сражение с воином пятого уровня, двумя воинами четвертого, а еще и с одним воином седьмого уровня. К тому же, этот воин седьмого уровня был выходцем из юго-восточных провинций, был известен при дворе и слал искусным воином, чемпионом турниров в нескольких провинциях Империи.

Это был крепкий и высокий парень, боевые навыки которого были на высоте. Когда прозвучал удар в гонг, Лаэндвейр обнажил свой меч, сражение шло на маленькой арене для двух человек, поэтому кавалерист Храма Предков не стал облачаться в доспехи, ограничившись комплектом воинской формы и кожаной брони.

Лаэнвдейр не сводил глаз с воина седьмого уровня, ведь прекрасно знал, что за противник ему попался.

Воина седьмого уровня звали Малун, от рождения он был наделен силой медведя и скоростью тигра, телосложением напоминал могучее дерево. Он также был облачен в кожаную броню для большей подвижности. Казалось, что его мускулы не помещаются под доспехами. Его шея имела толщину ноги среднего человека.

Руки были как ветви огромного дерева, выглядели достаточно внушительно. На лице красовались шрамы от нескольких когтей какого-то громадного зверя.

Ходили слухи, будто он получил их, охотясь на медведя в лесу еще в юные годы. Говаривали, будто ему удалось голыми руками убить четверых медведей в тот день, но последний все же ранил его, оцарапав лапой лицо.

Малун носил на шее ожерелье из клыков медведей. Лаэндвейр, вне всяких сомнений, тоже был здоровяком, каких еще поискать, однако на фоне Малуна он казался куда меньше.

Малун, услышав звук гонга, широко улыбнулся, глядя на Лэнвейра.

— Не бойся, Воин Храма Предков, давай покажем красивый бой! — прокричал Малун голосом, больше напоминающим рев медведя.

Подобно тигру, Малун сделал длинный прыжок в сторону одного из врагов, стоящего слева, его движения, казалось, были слишком легки для его размеров.

В один миг он схватил парня ха плечо. Воин имел пятый уровень, но вовсе не ожидал такой скорости от Малуна, а потому совершенно ничего не успел предпринять, вытащив меч лишь наполовину.

Малун поднял врага над землей и с силой бросил за пределы арены. Публика зарокотала. Храм Предков всегда славился замечательными воинами, но теперь он испытывал упадок, иначе разве выступал бы сейчас их почти единственный воин восьмого уровня на этом турнире? К тому же, никто из воинов Храма Предков не участвовал в первом круге турнира, что нанесло сильнейший удар по репутации храмовников, выставив их нищими.

Лаэндвейр же понимал, что сохранить жизнь в этом турнире необходимо для спасения всего Храма Предков от ужасного позора.

Разница в силе между воином восьмого и седьмого уровней, конечно же, была но не то чтобы сильно большая. Если ему помогут остальные воины на арене, одержать победу будет крайне сложно.

Однако сейчас, по всей видимости, Малун вовсе не собирался объединяться с кем-либо против Лаэндвейра, намереваясь разобраться с ним один на один.

Вздохнув с облегчением, Лаэндвейр атаковал одного из стоящих поблизости противников. Сделав выпад, противник пытался отрубить Лаэндвейру голову, но воин Храма Предков был выше противника на несколько уровней, а потому с легкостью уклонился, после чего контратаковал, проткнув врага мечом насквозь.

Остальные двое противников отступили, потеряв всякий интерес к бою.

В следующие несколько минут на арене осталось всего два воина, это были Малун и Лаэндвейр. Воины внимательно и пристально смотрели друг на друга. Мел Малуна поблескивал пятнами крови.

Малун и Лаэндвейр скрестили мечи. Вмиг меч воина Храма Предков со звоном сломался. Лаэндвейр увидел наступающего на него громилу и понял, что находится отнюдь не в выигрыше.

В то же время, для победы оставалось лишь победить Малуна. Воин Храма Предков был замечательно обучен, а главное – он обладал сильнейшим боевым духом и волей к победе.

Малун размахивал мечом и играл мускулами, вызывая ликования толпы. Ни один из сражающихся воинов не отступал назад, Лаэндвейр бился обломком меча, по-прежнему ему удавалось парировать удары Малуна, но сил оставалось все меньше.

Улыбка постепенно исчезала с лица Малуна, он начинал уставать, его меч высекал искры об меч Лаэндвейра. Воин Храма Предков отпрянул на пару шагов назад.

Лаэндвейра стало охватывать смятение, ведь он чувствовал, что несмотря на его превосходстве в уровне над соперником, физически враг гораздо сильнее, раз уж он действительно укладывал медведей голыми руками. Однако в мечевом бою важна только лишь грубая сила.

Лаэндвейр холодно усмехнулся.

Малун, оскалившись, рванулся на врага, однако он не мог своим мечом орудовать так же быстро, как орудовал сломанным мечом Лаэндвейр.

Нанося очередной удар, Малун не заметил, как меч его противника скользнул чуть ниже рукоятки его меча, ранив и парализовав его в руку. Взяв меч в другую руку, Малун рванулся на врага, наваливаясь всем весом, забывая о защите.

Под натиском противника Лаэндвейру вновь пришлось отступить. Вновь мечи с оглушительным звоном ударились. Наконец, дала о себе знать разница в уровнях противников.

Внезапно изо рта Малуна показалась струйка крови, хотя в глазах по-прежнему была ярость. Его меч по-прежнему со свистом норовил достать Лаэндвейра, казалось, крик Малуна оглушает всех присутствующих, напоминая вой бешеного животного.

Лаэндвейр же, казалось, из последних сил сдерживал натиск Малуна, отступая шаг за шагом назад. Внезапно со стороны трибун послышались неясные выкрики, ведь сражающиеся воины уже почти достигли самих трибун. Со временем Малун начал ослабевать, его меч напоминал раскаленный до красна железный прут. Лаэндвейр же тем временем приободрился и заулыбался… вжух!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 504.2. Просто восхитительно**

Меч Лаэндвейра скользнул над мечом Малуна, послышался сдавленный звериный крик.

Меч Малуна сначала погнулся, а затем разломился на две части. Схватив противника за предплечье, Ландвэйер пошел на сближение, переходя в клинч. От мощного удара в голову Малун упал на землю, но мгновенно вскочив, остервенело взглянул на Лаэндвейра.

Успокоившись, Малун обнаружил, что держит в руке одну лишь рукоять от меча. Взглянув на Лаэндвейра, он сказал:

— Ты и вправду сильнее меня?! Видимо, мой уровень еще низковат!

Лаэндвейе суровым голосом ответил:

— Ты тоже очень силен, Малун, однако я дам тебе совет: секрет победы вовсе не только в грубой силе! Гораздо больше зависит от умения контролировать свою силу! Если ты это поймешь, тебе не будет равных!

Отвесив парадный реверанс, Лаэндвейр развернулся к трибунам ликующих зрителей и поклонился, глядя на представителе Храма Предков. Один из провинциальных старейшин, сидящий на трибуне, поаплодировал Лаэндвейру.

Лаэндвейр же перевел взгляд в сторону трибуны Двэйна и поднял меч в воинственной позе. Этот жест означал, что воин Храма Предков намеревался бросить Двэйну вызов. Зрители громко загалдели, увидев этот жест.

Двэйн же, наконец, перевел взгляд на Лаэндвейра. Ему было абсолютно безразличен жест этого зазнавшегося мерзавца, и Двэйн равнодушно и безмолвно смотрел на арену.

Лаэндвейр держал меч на изготовку. Хотя в его душе и был страх, он старательно его скрывал, однако Двэйн ясно видел, что руки воина Храма Предков дрожат.

Вполне естественно, что после боя с таким верзилой Лаэндвейр изрядно устал, к тому же, никто не предполагал его победы в этой схватке. Его победа для всех стала неожиданностью.

Двэйн улыбнулся, но его взгляд был очень задумчив. Он еще раз взглянул на подавленного Малуна, сидящего в другом конце арены.

— Зак, — прошептал Двэйн.

— Да, повелитель?

— Этот парень… Малун… помоги-ка мне найти его биографию! Я хочу переговорить с ним! Быть может, он примет нашу сторону!

Зак не на шутку удивился:

— Но, Повелитель, он боец седьмого уровня! Кучка мускулов, да и только! Воины седьмого уровня отнюдь не редкость в наших краях… Не понимаю, зачем он вам!

— Но ведь сила, заметь , впечатляет! — усмехнулся Двэйн. — Ступай, Зак, в вопросах торговых ты незаменим! Однако в военном деле ты достаточно наивен!

Тем временем Лаэндвейр закончил свои победные овации и обернулся к своему поверженному сопернику:

— Удачи, зверь! Твоя сила достойна восхищения!

Лаэндвейр внезапно озарился мыслью, будто подобный воин был бы весьма к месту в Храме Предков, ведь там не видывали такого силача! Был разве что один дурень, по имени Рэйн, которого держал при себе господин Максимус, однако Малун превзошел бы его с огромным разрывом.

Двэйн, как ни странно, также вспомнил о телохранителе Первосвященника Максимуса, который чем-то походил на Малуна.

Он также обладал нечеловеческой силой и внешностью. Восторженные возгласы переросли в равномерный гул толпы. Казалось, будто даже в комнате отдыха не нашлось бы места, где не слышались бы крики фанатов. В комнате отдыха сидело несколько десятков гладиаторов. Каждый из них думал о чем-то своем, какой-то мечте, путь к которой лежал через победу в этом турнире.

Кое-кто чистил оружие с хладнокровием в глазах. Кое-кто разминал тело, готовясь к бою…

— Следующая группа, приготовиться к выходу на арену! — ворота зала со стуком распахнулись, в комнату отдыха вошел коренастый стражник.

— Живее! — скомандовал он.

— Каждый, кого я объявляю, должен выйти на арену! — сказал солдат, глядя на заполняющих комнату гладиаторов разных возрастов и комплекций.

— Фэнли! Гелиос! Роман… — скомандовав семерым воинам выходить, стражник резко сменился в лице.

Взглянув в поименный список гладиаторов, он обнаружил, что последнее из имен имеет особую пометку.

Воин наполнился любопытством:

— Что? Девушки тоже участвуют? Как такое возможно?

Ратник стал жадно рыскать взглядом по комнате в поисках девушки.

— Номер восемь… Сюэ? Какое странное имя! Сюэ! Давай выходи! Скоро твой черед!

Сам же стражник не на шутку заинтересовался, что за воительница способна принимать участие в подобном побоище? Наверняка, на медведицу похожа?

Однако, к его несказанному удивлению, на его зов откликнулся тонкий женский голосок откуда-то из дальнего угла зала:

— Я здесь!

Вскоре из толпы показалась девушка аккуратного и стройного телосложения. У всех окружающих буквально челюсть отвисла от этого зрелища, ведь никто не видел, как девушка, одетая в мужскую одежду, прошла в зал и затаилась в дальнем углу.

Капюшон закрывал ее лицо, и никто подумать не мог, что перед ними девушка, а не худенький паренек. В действительности же, ее рост несколько превышал средний женский рост. Но, конечно же, она вовсе не выглядела крупной и никак не могла сравниться с окружающими ее мужчинами.

— Ты… это ты, Сюэ? Ты участвуешь в турнире? — не сдержавшись, изумленно спросил стражник.

Вмиг тонкая рука вырвалась из длинного рукава военной формы и сорвала капюшон, обнажив изящные волосы.

Стражник видел перед собой хрупкую девушку, однако в глубине души понимал, что никакая она не хрупкая.

— Ты уверена, что являешься участницей? — недоуменно пробормотал стражник.

— Да.

Стражник внимательно взглянул в ее глаза.

Девушка кокетливо улыбалась, глядя на стражника. Вскоре она спешно вышла на арену, и когда это случилось, аплодисменты смолкли.

Однако мгновение спустя возникли с куда большей силой.

— Женщина! Девушка! Вы посмотрите! Девушка участвует в турнире! Она как ощетинившаяся кошка! Неужели она самоубийца! Дорогая, сними маску, дай взглянуть на тебя…

Увидев девушку среди гладиаторов, Двэйн также не на шутку заинтересовался, как такое могло случиться. Нахмурившись, он спросил:

— Зак, неужели среди участников была девушка? Почему я не знаю об этом?

Зак спешно откинул обложку громадной записной книги.

— Да, есть одна-единственная… ее зовут Сюэ, у нее первый уровень… Пешка, не более, поэтому я не стал сообщать вам.

Двэйн несколько поуспокоился, однако вскоре вновь всполошился, когда Сюэ сбросила свой плащ, закрывавший ее с ног до головы.

Не может быть!!

Публика вмиг замолкла. Нельзя было не отметить красоты этого замечательного женского тела, столь явно выбивавшегося из массы крепких мужчин. Она была облачена в обтягивающие кожаные доспехи и выглядела крайне соблазнительно.

Ее броня была красного цвета, а ноги просто сводили всех окружающих с ума. Что-то здесь нечисто! Девушка во многом напоминала оборотня или обольстительницу. На ее ногах красовались два золотых браслета с бубенчиками, издававшими протяжный мелодичный звон.

Двэйн, разглядывая ее, попросту забыл о других участниках.

— Черт возьми! Откуда она здесь! — воскликнув, встал со своего места Герцог.

— Повелитель… все в порядке?

— Зак! Скорее проверь, есть ли в этой группе сильные воины?

— Нет, это довольно слабая группа, выше пятого уровня в ней никого нет…

— Что ж, ну, и хорошо… а то весь Дворец будет горевать, если с ней что-то случиться…

— В чем дело, Хозяин, вы знаете ее? Она хороший воин? — недоумевающе спросил Зак.

— Она? Нет, она весьма посредственна… но она так хороша… что мне ее жаль… однако ей не соблазнить меня…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 505. Реши вместо меня (часть 1)**

Цзакэ казалось, что в этом мире не было таких людей, даже в царствующем доме, которые бы осмелились задеть Двэйна! Несмотря на то, что Двэйн всегда уважительно относится к императорской семье, но только Цзакэ почувствовал, что собственный хозяин — точно преступник, потому что он не будет добрым и мягким по отношению к царствующему дому, если императорская семья окажется в беспомощной ситуации.

Однако сейчас появился человек, которого даже Двэйн не осмеливается трогать…

Цзакэ сразу же внимательно проследил за той женщиной на ринге.

На ринге Сюэ стояла среди 7-ми мускулистых мужчин, нежный силуэт и огромное пространство вокруг образовали резкий контраст. А несколько парней, сомневаясь, смотрели на эту участницу… драться? Но она выглядит такой нежной и хрупкой… у них просто не поднимались руки, чтобы начать бой.

— Вы приняли решение? – в то время, пока они сомневались, Сюэ тихонько смеялась, ее голос был приятным на слух.

— Если вы отказываетесь применять силу, тогда я первая начну драться!

Среди них вдруг один участник неожиданно вздохнул в восхищении, он посмотрел на эту девочку:

— Маленькая девочка, мне не нравится бить женщин, тебе здесь не место, давай-ка уходи отсюда, деточка, спускайся с ринга, мы не будем смеяться над тобой.

Сюэ рассмеялась, ее смех звучал, словно звон колокольчик, тело немного вибрировало, и висевшие на ее лодыжках бубенчики звенели «дин-дон-дин-дон».

— Почему смеешься? – тот парень немного рассердился.

— Мне просто очень интересно, — Сюэ смотрела на стоящего перед ней противника:

— Поступим так, я вам предоставлю возможность, самим спуститься с ринга… Я гарантирую, что не буду смеяться над вами, хорошо?

— Самодовольная девчонка!!!

Эти слова вызвали у нескольких человек сильный гнев. Только что говоривший парень сразу поменял выражение лица:

— Раз так, значит, я сам сброшу тебя с ринга! Только аккуратнее, не сломай свои тонкие руки и ноги!

Говоря эти слова, он сделал несколько шагов вперед, вытянул свои большие руки, чтобы схватить Сюэ за плечи.

— Хи-хи-хи…

Тень Сюэ стала сверкать. Наблюдавшие внизу ринга зрители заметили, что перед глазами стало что-то мелькать. Тень этой девочки словно стала ее приведением. Она исчезла на месте!

Тот парень руками ловил воздух, вдруг услышал звонкий смех, доносящийся из-за спины:

— Хорошо, раз уж ты решил драться, тогда я тоже не стану церемониться с тобой!

«Церемониться» — как только она закончила фразу, этот парень сразу же почувствовал, как его тело словно бешено натолкнулось на большого слона, появилась резкая боль.

После этого он громко вскрикнул. Его тело стало подниматься ввысь и улетело отсюда!

Пока он находился в воздухе, в его сердце родилась тоскливая мысль:

— Черт, эта девочка – настоящий мастер…

\*Грохот\*

И этот паренек отлетел отсюда на несколько десятков метров, казалось, что он вот-вот обрушится на трехэтажную трибуну зрителей сзади. К счастью, перед состязанием маги расставили магические барьеры вокруг зрительских трибун, чтобы никто из зрителей не пострадал.

Этот парень свалился на магический барьер, который преградил ему путь. В воздухе прошла светлая взрывная волна, вслед за ней он упал на землю без лишних стонов и возгласов, просто-напросто:

— Черт побери!

В стороне стояло несколько людей из Зала предков. Ответственный за лечение ран пострадавших в состязании духовный пастырь срочно подошел, рядовые солдаты, суетясь, подняли этого человека для лечения ран.

— Ну, кто следующий?

Вокруг звучали приветственные возгласы и шумное одобрение, Сюэ обернулась назад. В маске серебристого цвета в области щек отражалось еще 6 противников.

— Не стесняйтесь, все вместе подходите! Уничтожьте маленькую девчонку! – громко кричал другой паренек, затем он вплотную подошел к Сюэ, чтобы ударить ее.

Жаль, что это было только в его мыслях. Наверно, потому что чувство бережного отношения к женщине еще сохранялось в нем – или, может быть, потому что в глазах нескольких тысяч людей толпа коренастых мужчин, нападающих на одну женщину, сразу же станет выглядеть посмешищем. Поэтому этот мужчина сделал несколько шагов вперед, но увидел, что справа и слева больше не оставалось противников. Они все убежали.

В это время Сюэ стала действовать! Ее хрупкое тело на месте сделало невообразимое движение! Повернутый к ней лицом паренек, который замахнулся на нее, чтобы ударить, в итоге ударил пустой воздух. А в это время Сюэ просто откинулась назад, словно в танце, только тело ее было гораздо гибче…

— О, боже! Вот тебе и поясница! – воскликнула толпа рядом с рингом.

— Ее поясница эластичнее, чем вермишель!

Тот паренек бил по воздуху. Сюэ, скрутив талию, казалось, могла упасть, но она по-прежнему держала равновесие, и вдруг вскочила на ноги. Ее длинные и прямые как стрелы голени свирепо били по бедрам этого жалкого паренька. Он кричал от боли. Его тело сразу же свалилось перед Сюэ…

Но как же Сюэ могла допустить позволить этому мужчине ударить ее? Ее голени разогнались до неимоверной скорости, что сложно было разглядеть ее ноги, поочередно били по бедрам, пояснице и груди этого паренька – о, боже! Ее ноги разогнались до предельной скорости!

Этот парень почувствовал, как его тело поднимается ввысь… прямиком в небо…

Словно артист в цирке катился в шаре!

В это время тело Сюэ опрокинулось назад, ее поясница легла параллельно полу в воздухе, но ноги крепко стояли на поверхности земли! Такое мастерство поразило публику!

Кругом послышались один за другим радостные возгласы и бурные овации, в глазах тысяч мужчин просочилось огненные лучи восхищения… О, боже! Какая поясница и ноги… Просто-напросто дар от природы!

\*Хлоп!\*

Тот паренек, ставший ненадолго воздушным гимнастом, упал на ринг, чуть не сломал деревянный пол, сразу же стал выглядеть таким никчемным. Сюэ грациозно стояла прямо перед ним, ее ступня стояла сверху и слегка давила на его поясницу, потом она оставила его тело на ринге.

— Еще 5 осталось. Подойдете по одному или же все-таки все вместе?

5 парней отреагировали не сразу. Вытаращив глаза и раскрыв рты, они оглядели эту прелестную женщину. Движение рук и ног, фокус-покус и двое здоровяков были тотчас уничтожены ею.

— Эх! Вы не деретесь, тогда я сама начну, — Сюэ спокойно вздохнула, после чего она еще раз согнула спину… и приготовилась начать новое состязание…

После этого сразу же послышался звонкий смех, и ее тело, словно вихрь, закружилось в воздухе и скрылось с места нахождения!

Стоявший ближе всего к ней парень увидел, как перед глазами что-то промелькнуло, та серебристого цвета маска как будто бы появилась перед его лицом! Затем резко вытянулась рука Сюэ.

— Ха-ха-ха…

Тело этого парня словно оказалось в колдовских оковах. Туловище окостенело. Застывшим пустилось прочь! А в это время Сюэ со всех ног проскользнула под его рукой и, обхватив, схватила его за лопатки и в два счета высоко-высоко подняла!

Ее скорость ничуть не убавилась! Держа парня в своих руках, в один миг перед ее лицом оказался другой противник! Наконец-то, хоть кто-то отреагировал. Он громко крикнул и, обнажив меч, направился разрубить ее, да только меч вдруг сломался напополам! Он сразу же остановился на месте и опустил голову, а в это время перед лицом стояла Сюэ с улыбающимся выражением лица, он еще раз посмотрел на ее руки! Две миниатюрных руки сжали острие меча – как этот воин может одновременно применять силу, да еще и выхватывать?

Стало страшно. В это же время в глазах потемнело. Перед лицом Сюэ появился здоровяк с ростом выше на две головы, она одним махом ударила коленом по подбородку этого паренька и опрокинула его назад. После этого Сюэ сразу же перепрыгнула через него, нанесла удар слева и справа, затем снова подкинула его и высоко подняла на своей руке!

Изначально она уже держала одного человека в руках, и в это время она словно была акробаткой, положила одного парня на другого… Кто бы мог подумать, что она так ловко расправится с ними!

После этого глаза тысячи зрителей широко раскрылись от удивления и восхищения, они, наконец-то, увидели самое «блестящее» состязание во время соревнований!

На глазах у всех эта девушка-участница с именем Сюэ снова высоко-высоко подпрыгнула и одной ногой ударила по лбу противника. Затем снова подбросила его тело к себе на ладонь… На ее ладони уже лежало 3 человека –все вместе они словно составили гимнастическую пирамиду.

После этого Сюэ с бешеной скоростью легко и просто отняла меч у следующего противника! Она двигалась со скоростью ветра, даже края ее одежды не запачкались. Эта девочка по имени Сюэ злобно и безжалостно наступила на ноги этого парня – вот какой хрупкой милашкой она оказалась!

Но не забывайте, у нее на руке было еще трое здоровых мужчин! Их общего веса было достаточно, чтобы придавить этого парня!

В самом деле, после того как Сюэ наступила на ноги этому парню, его лицо сразу же стало бледным, и он завопил, выронив меч из рук. Затем ухватился за свою ногу и стал скакать на одной ноге по всему рингу.

Сюэ вела себя легко, она еще раз ударила его, после чего этот парень тоже стал частью «гимнастической пирамиды».

Оставался только последний противник. Он наблюдал за этой девочкой, похожей на нечистую силу, с криком достал меч и откинул его на землю. Затем громко закричал:

— Я признаю свое поражение!

После этого он повернулся и убежал с ринга. Но Сюэ не согласилась отпускать его. Не успел он спрыгнуть с ринга, как его схватили рукой и ударили со всей силой по затылку, что в глазах помутнело… И он также стал частью «гимнастической пирамиды»!

C рядов зрителей послышались бурные крики и аплодисменты. Прелестная Сюэ стояла на ринге целая и невредимая! Она одолела семь здоровых мужчин, пять из которых продолжала держать на своей руке, поднятой высоко вверх! Все эти жалкие парни потеряли сознание. Между ними был резкий контраст: пять здоровых мужчин и одна маленькая хрупкая девушка!

— А-а! Как круто!

— Вы покорили мое сердце, маленькая красавица!

“％×…×”

В итоге Сюэ слегка пошевелила запястьем, и вся эта пирамида рухнула на пол. Затем она повернулась к церемониальному чиновнику и нежным голосом спросила:

— Не желаете ли Вы что-нибудь объявить?

— М-м, ну… А! – тот парень словно только что пришел в себя, вытер насухо губы и во весь голос закричал:

— В этом состязании победительница — Сюэ!

Двэйн стоял в отдельной ложе. Наблюдая за стоявшей на ринге прелестью в лунном свете, он слегка улыбнулся и со смехом прошептал:

— Сколько месяцев не видел… Твое искусство боя школы Дасюэшань сильно выросло! Хм-хм… По-видимому, тот старый извращенец многому научил тебя! Айлоу. Мой подосланный убийца попал в плен…Ради чего ты пришла сюда?

Двэйн пощупал свой подбородок:

— Цзакэ, пошли людей, чтобы разыскали эту Сюэ! Захватите ее и приведите ко мне… И, кстати, она – моя подруга, обращайтесь повежливее с ней.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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

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

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

**Глава 505. Реши вместо меня (часть 2)**

Цзакэ словно пропустил мимо ушей приказ Двэйна. Двэйн обернулся и увидел, что этот парень, словно обезьяна, оцепенел и уставился на ринг и еще что-то бормотал шепотом:

— Боже мой! Посмотрите только на ее талию и ноги… Какая гибкая и эластичная Вот это сила Прямо-таки товар высшего сорта!

\*Бац!\*

Двэйн постучал по голове этого расчувствовавшегося парня! Затем спокойно вздохнул и сказал:

— Закатай свою губу! Эта девочка не твоего поля ягода… Как ты вообще смеешь говорить о ней. Совсем своей жалкой жизнью не дорожишь!

— Почему? Что уже и поговорить нельзя? – Цзакэ обиженно посмотрел на Двэйна.

— Неужели из-за того, о чем Вы только что рассказывали? Она и учитель, вы не осмеливаетесь затрагивать эту тему.

-Точно, — Двэйн кивнул головой. – Когда-то я даже посмел обидеть эту девочку. Не смотря на то, что ее учитель внушает страх, ей нельзя было возвращаться домой… Сейчас так неловко говорить об этом… Но я больше не осмелюсь обидеть ее. Успокойся немного, и отправляйся на ее поиски!

Вне всякого сомнения «Cюэ» было вымышленным именем Айлоу.

В этом состязании она одержала блестящую победу и стала яркой звездой, и даже смогла превзойти одержавшего победу паладина рыцарского ордена Чананьдээр.

Это состязание было таким насыщенным, к тому же, красавица радует глаз – что? Ты говорил, что эта «Cюэ» выступала в маске, поэтому она может и не быть красавицей! Попробуй выйти к зрителям и сказать им это… Гарантирую, что это гиблое дело!

Очевидно, что после этого состязания подавляющее большинство мужской публики стало фанатами этой мистической «Cюэ»…

Пусть даже они не видели ее истинного лица, но уже совершенно точно были уверены: она – точно красавица! Как она может не быть красавицей! Так или иначе, она все равно красивая!

После того как в состязании поучаствовала девушка, последующие бои казались серыми и скучными. Несмотря на то, что на ринг выходил второй кавалерист рыцарского ордена Тэгэер, который использовал несколько бесподобных мечей, чтобы разбить противника. Все равно даже это уже не утоляло зрительский аппетит, их возгласы, казалось, совсем не были оживленными и восторженными.

Больше всего Тэгэер разозлило то, что его состязание еще не успело начаться, как публика хором стала кричать:

— Мы хотим увидеть девушку! Пусть выходит девушка, девушка должна выйти, не надо кавалериста!

Это заставило всадника Тэгээр сильно нервничать и вызвало гнев, не успев выйти на ринг, он уже успел провалиться!

После того, как все состязания закончились, около сотни зрителей все еще оставалось на местах и не хотели уходить, они в надежде ждали появления длинноногой девушки с тонкой талией и серебряной маской на лице…

— Что? Не можете найти? – когда соревнования закончились, Двэйн все еще оставался у себя в ложе.

Но Цзакэ вернулся с новостью, что никак не может найти эту Сюэ!

Сюэ не указала свое место проживания в регистрации! Когда закончилось состязание, она тихо покинула ринг. Цзакэ отправил своих людей на поиски девушки. Они, проверив несколько кварталов поблизости, так и не смогли ее найти.

Двэйн немного подумал. Махнув рукой, сказал:

— Я знаю.

Эта Айлоу… Раз уж приехала, разве не для того, чтобы увидеться со мной? Что за коварные планы она вынашивает?

Сделав паузу, глаза Двэйна вдруг заблестели:

— А-а… Я знаю, куда эта девочка могла пойти спрятаться… Однако… Пускай, раз уж она сейчас не ищет встречи со мной…

В тот же день к вечеру к югу от городской стены столицы, на улице, где жил простой народ, находился один достаточно большой дом с усадебной землей и выгравированной табличкой на закрытых воротах.

Внутри был тихий двор, внутри которого росли акации.

Во дворе один пожилой человек спокойно облокотился на удобный и мягкий шезлонг. Прямо под акацией. Во дворе было очень тихо. И время от времени за глинобитной стеной раздавались звуки голосов местных лавочников и лоточников, когда кто-нибудь проезжал мимо них, они начинали громко кричать и зазывать покупателей, предлагая свои товары.

Но весь этот шум не только не нарушал покоя в доме, но даже не прерывал беззаботное состояние.

Лицо старика было спокойным и добрым, с приятной улыбкой. Его глаза были полны мудрости и дальновидности. Смотря на этого старика, одетого в обыкновенную мантию из грубой ткани, кто бы мог предположить, что он и есть тот самый знаменитый в императорской столице ученый Ланьхай?

Ланьхай с ленивым видом, как и полагает всем пожилым людям в зимнее время, завернулся в теплое одеяло на шезлонге. Вытянув одну руку из-под одеяла, он крепко держал чашку чая. Потом вдруг рассмеялся:

— Чай остыл.

Прямо позади Ланьхая находилась Айлоу, от которой на сегодняшнем состязании все были в восторге. Она была одета в серовато-белую мантию, скрыв все привлекательные части своего тела. Скромно, опустив руки вниз и стоя позади шезлонга, она сразу же подошла на звук голоса Ланьхая. Затем она подняла медный чайник, стоявший на печи, и добавила теплого чая в чашку Ланьхая.

Несмотря на то, что эта девчонка выглядела очень скромной, но по ее оживленным глазам и душевному состоянию можно было определить, что она совсем не подходила для такой скучной и монотонной работы.

— Что случилось? Твое сердце неспокойно, — Ланьхай со спокойной улыбкой на лице водил рукой по краям чашки. – Не скучно ли тебе было находится в моей компании эти два часа?

Айлоу сразу же хотела все отрицать, но вдруг вспомнила, как учитель Байхэчоу строго приказал никогда не лгать этому пожилому человеку, и не смотря ни на что всегда говорить ему только правду. Поэтому она кивнула головой:

— Именно так, дядюшка-наставник.

Ланьхай посмеялся. Повернул голову в сторону и посмотрел на Айлоу. В этот момент на лице Айлоу был серебристая маска, и Ланьхай вздохнул:

— В самом деле, надоедаю тебе, я знаю об этом. Заботиться о старике – это очень скучная и однообразная работа. В твои годы хочется проявлять активность и много двигаться…

Айлоу закусила губу, наклонилась и шепотом проговорила:

— Дядюшка-наставник, прошу Вас не говорить так! Учитель сказал, что в прошлый раз он ранил вашего слугу, и ему крайне неловко, поэтому в этот раз я спустилась к Вам с гор, чтобы заботиться о Вас и служить Вам… Я буду из-за всех сил стараться хорошо выполнять свои обязанности!

Ланьйхай слегка улыбнулся:

— Этот Байхэчоу… С чего это вдруг его характер стал таким странным, — он посмотрел на Айлоу. – У твоего учителя в последнее время характер, правда, стал странным? Он сильно отличается от его прежнего характера.

Айлоу было сложно ответить. Она промолчала, но Ланьхай сам обо всем догадался и с добродушной улыбкой сказал:

— Я ошибся. Я знаю, что ты хороший ребенок и не будешь обсуждать за спиной своего учителя. Только… — Ланьхай горько засмеялся. – Заваривать чай ты совсем не умеешь!

Айлоу немного растерялась и сразу же встала на колени и испуганно стала обещать:

— Я! Я буду стараться! Прошу Вас не отсылайте меня обратно! Я буду из-за всех сил стараться учиться заваривать чай для Вас!

— Э?! Нет-нет-нет, деточка, не стоит так волноваться, — Ланьхай по-доброму усмехнулся. – Я ни в чем не упрекаю тебя, ты – ученица Байхэчоу, только вот неужели за столько лет, проведенных в Дасюэшань, ты не научилась заботиться об учителе? Неужели Байхэчоу в течение долгих лет так и сидит один в своем гроте и даже не видится с людьми? Эх, такая жизнь тоже слишком однообразная.

Говоря это, он с натянутой улыбкой посмотрел на Айлоу:

— Ты… должно быть, даже готовить не умеешь?

Лицо Айлоу покраснело, к счастью, на ней была серебристая маска. Она невнятно проговорила:

— Нет… не умею…

Ланьхай тоскливо вздохнул и нащупал за пазухой несколько медных монет:

— Ступай, мы с тобой вдвоем не можем все время оставаться голодными… В начале улице во втором прилавке продается неплохая говядина, несмотря на то, что у меня уже плохие зубы, мясо все равно приходится мне по вкусу. По левой стороне в четвертом прилавке купи лапши и сразу же возвращайся… Не заблудись!

Айлоу суетливо двумя руками захватила медные монеты. Как только она собралась выходить за ворота, как из-за спины послышался голос Ланьхая:

— В этот раз ты приехала в столицу и боишься, что я могу прогнать тебя обратно! Что случилось? Неужели у тебя есть еще какая-то другая цель приезда?

Айлоу немного пошатнулась.

Она сразу же вспомнила то навсегда оставшееся в памяти, вечно улыбающееся лицо… ту предательскую улыбку, заставляющую людей ненавидеть, сжимая зубы… Этот человек…

Несколько дней назад в горах Дасюэшань учитель вдруг неожиданно собрал всех своих учеников, чтобы объявить о том, что нужно отправить людей в императорскую столицу и навестить брата-наставника Ланьхая… Несмотря на то, что этот приказ был неожиданным, но перед Королем Шаманов никто не смел сопротивляться высочайшему указу.

Но среди всех кандидатов Айлоу по своей инициативе попросилась исполнить этот приказ.

Почему? Почему по своей инициативе попросилась исполнить приказ?

Может быть, ради того, чтобы увидеть того ненавистного парня…

Айлоу не знала, как ответить на этот вопрос…Это было ее самой сокровенной тайной, но она не осмелилась лгать Ланьхаю.

В итоге старик благосклонно посмеялся:

— Хорошо, затрудняешься ответить, тогда не стоит отвечать.

Услышав это, Айлоу вздохнула с облегчением. Но вдруг словно послышался голос Ланьхая:

— Сегодня днем ты ходила участвовать в том военном состязании, наверно, встретилась с Двэйном? Твой учитель позволил тебе спуститься с гор, неужели он ничего не просил передать Двэйну?

— Нет… Ничего, — сказала Айлоу дрожащим голосом.

В глазах Ланьхая появилась незаметная радость, он лениво махнул рукой:

— Хорошо. Ступай, деточка. Я голоден. Быстрее уйдешь – быстрее вернешься!

Проводив взглядом быстро убежавшую Айлоу, Ланьхай спокойно вздохнул:

— Жалкая деточка. Мое сердце не позволяет рассказать тебе правду…

Старик поднялся со своей скамьи и посмотрел на большую акацию:

— Байхэчоу… Ты поступаешь как-то не по-человечески… В такое время отправить свою ученицу ко мне… еще надеешься услышать мое мнение…

Айлоу совсем не знала, что Байхэчоу отправил ее сюда не просто так… чтобы навестить Ланьхая… и не из-за того, чтобы позволить ей повидаться с Двэйном…

Все это ради того…

Ланьхай нащупал за пазухой письмо… Это письмо Айлоу собственноручно передала Ланьхаю от своего учителя, и как преданная ученица не читала его содержание…

В этом письме каллиграфическим почерком было написано:

«Юэ, старший брат, быть преемницей наследия Дасюэшань эта девушка сможет ли, вместо меня посмотри ты! Подпись “Байхэчоу”».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 506.1. Разве у нас с Вами вражда? (часть 1)**

Радостный взгляд Ланьхайюэ остановился на надписи «Ряса приемника Большой Снежной горы». Он погрузился в долгое молчание.

Чоу… Неужели надо искать преемника именно сейчас?…

Он вдруг прищурился, в глазах его отразились те сложные чувства, что теперь терзали его. Так скоро? А ведь, кажется, что время еще не пришло.

— Силы Байхэчоу сейчас таковы, что ему вовсе пока не нужно торопиться поднимать вопрос о преемнике. Неужели у него есть какие-то особые причины к тому, чтобы покинуть Снежную гору? Или же он лишь собирается оставить трон Короля шаманов? К тому же… Странно, что он пришел с этим вопросом именно ко мне. Ведь я вот уже много лет как не живу на Большой Снежной горе.

Ланьхайюэ сжал в руке письмо. Сначала ему очень хотелось сжечь его, но теперь настроение его переменилось, и он осторожно свернул его и положил в карман.

Шаман тихо вздохнул. Поглядев на растущую посреди двора софору, он тихо рассмеялся.

— Постарел… Мы все постарели. Тридцать лет пролетели, как одно мгновение. Когда я только переступил порог этого дома, это дерево еще не было таким большим…

Он отвернулся. Его старческое тело внезапно задрожало. Должно быть, нервное напряжение было слишком сильным.

Ланьхайюэ слегка взмахнул рукавом, и пламя, горящее в камине, тут же потухла. Старик снова опустился в кресло и, прикрыв веки, медленно погрузился в размышления.

— Чоу… Ты хочешь, чтобы я заменил тебя хотя бы на некоторое время? Посмотрим, подходит ли твоя ученица на роль наследника Большой Снежной горы. Хм… Ты задал мне поистине сложный вопрос. Чоу, в этом вопросе ты всецело доверился мне, человеку, которого ты считаешь предателем уже несколько десятилетий. Должно быть, потому что разгадал намеки, которые тебе делала твоя ученица. Двэйн… Снова этот Двэйн. Почему практически все дела хоть как-то да связаны с этим мальчишкой?

Ланьхайюэ, первый мыслитель Империи, погрузился в глубокие размышления.

Он прекрасно понял ту странную интонацию, с которой Аой говорила о Двэйне. Как бы она не скрывала, но эта ее наивность никак не могла обмануть проницательный взгляд шамана.

К тому же, Ланьхайюэ изредка переписывался со своим учеником Филиппом, а потому можно сказать, что он хоть немного, но знал то, что происходит на северо-западе. Например, старик был осведомлен о том, почему Двэйну пришлось спешно заключить помолвку, а также о некоторых изменениях, произошедших в поместье у молодого герцога…

Филипп как-то в письме упоминал, что в поместье вдруг появилась девушка по имени Аой. Вроде как, она считалась подругой Двэйна, но управляющий заметил странные изменения в ее поведении, стоит только упомянуть имя герцога, что и изложил в письме к учителю.

Ему не стоило особо распыляться, ведь с первых его слов этот умудренный опытом старик сразу почуял, что речь идет о сокровенных мыслях, таившихся в душе девушки.

Однако… эта любовь действительно порождала множество серьезных проблем.

Девушка молода и здорова, красива и умна, да и к тому же от природы талантлива. То, что Аой в таком возрасте смогла усовершенствовать свои навыки до такого уровня, уже было весьма неплохо. Конечно, если сравнивать ее с поколением, к которому относились трое сильнейших — Ланьхайюэ, Байхэчоу и Багровая река, то ее возможности выглядели куда как бледно.

Однако таких талантов, как эти трое, за всю историю Снежной горы было очень и очень мало. Стоило даже появиться хотя бы одному такому человека, это уже считалось событием невероятным, и такой человек сразу становился абсолютным сильнейшим. Что уж говорить о появлении сразу троих выдающихся магов.

Поэтому все же Аой была неплохим вариантом. По мнению Ланьхайюэ, ее умения вызывать Ледяную Доу Ци были достаточно неплохими, вот только ее способности в шаманстве были несколько слабы. С другой стороны, не всем же правителям Большой Снежной горы быть подобными Байхэчоу, который сумел довести свои боевые и магические навыки до абсолютного совершенства. Вот, например, Багровая река и он сам были сильны только в одном из двух направлений.

Но… Наследник знаний Большой Снежной горы.

Ланьхайюэ тут же вспомнил дни, проведенные им на вершине Снежной горы, в этом суровом морозном климате, в котором иссушаются без остатка все чувства и мечты… У каждого из живущих там людей кровь уже давно застыла. Дети с ранних лет привыкают жить в таком климате, постепенно утрачивая радость и всякий интерес к жизни и превращаясь в хладнокровных роботов, которые только и знают, что целыми днями неустанно тренируются. Ланьхайюэ даже помнил, как он сам некогда стоял на замершей земле, с неба медленно падал снег, а он снова и снова делал выпады, держа перед собой длинную острую сосульку.

Нет, такие дни… Это разрушение человеческой природы. Подходит ли такая жизнь для такой яркой молодой девушки, как Аой? Стать преемником Большой Снежной горы, затем — Королем Шаманов… А затем всю свою жизнь она проведет, увядая на вершине горы в суровом климате, и постепенно она увянет подобно живому цветку в лютую стужу…

Особенно теперь, когда Ланьхайюэ знал, что испытывает Аой, говоря о Двэйне. Это волнение, эта дрожь в голосе — само собой, старик понимал, что это означало…

Однако, когда ее выберут в качестве преемницы, а затем утвердят на должность Короля Шаманов… Тогда она должна будет со всем этим порвать раз и навсегда.

Потому что настоящий Король Шаманов не должен испытывать никаких чувств и эмоций!

На Большой Снежной горе есть только бесконечный холод и ледяная стужа, убивающая всякие чувства, будь то печаль или радость.

Ланьхайюэ засомневался.

Или же с годами старики становятся все более мягкосердечным. Не исключение и Ланьхайюэ.

Шаман знал, что мудрый Чоу, человек, в тени которого он всю жизнь прожил, наверняка догадался о мыслях своей ученицы. Поэтому…

— И поэтому, Чоу, ты не можешь решиться решить ее судьбу. А потому решил спихнуть все на меня?

Думая об этом, Ланьхайюэ снова достал из кармана письмо.

Он знал, что Байхэчоу ждал его ответа.

Если старик скажет «да», то неважно, какие надежды питала девушка по отношению к своему будущему, согласно строгим законам Снежной горы, она обязана будет вернуться туда, хочет она этого или нет. Байхэчоу, не дрогнув, оборвет все ее мечты.

А потом, когда придет время, она станет Владыкой Снежной горы и будет вечно жить на ее вершине…

А если он ответит «нет»?

Сможет ли Байхэчоу расстаться со своей надеждой сделать Аой своей преемницей?

Возможно, тогда в жизни этой девочки наступит переломный момент. В ее очаровательных глазах еще будет гореть пламя надежды. А может на эти ее чувства когда-нибудь будет ответ…

В конце концов, она очень красива и умна. У нее должна быть интересная жизнь, наполненная яркими событиями, как у многих тысяч девушек на планете. Как у тех девушек, которых он постоянно встречает на улицах столицы.

Надо сказать, что живя много лет в столице, Ланьхайюэ, сам того не осознавая, постепенно превратился в обычного жителя Империи, и теперь мыслил не так, как выходцы со Снежной горы.

Сказать «нет»? Тогда Аой получит возможность наслаждаться жизнью.

Однако…

Ланьхайюэ сомневался. Он медленно, но верно подходил к ключевому моменту вопроса!

Если Бахэчоу внезапно поднял вопрос о преемнике, значит, у него есть какие-то тайные намерения.

Либо он…

Неужели его дни сочтены? Или же у него есть серьезная причина покинуть гору…

Если так, то Большая Снежная гора нуждается в правителе, нуждается в преемнике! По сравнению с будущим целого народа жизнь одной девочки не так уж важна.

Ланьхайюэ напряженно думал. Он и сам не заметил, как прошло довольно много времени. Когда он очнулся, Аой уже вернулась.

Она плавными шагами вошла в маленький дворик, с энергией, которая вызывает зависть в стариках. В руках она держала промасленный бумажный пакет. Улыбнувшись, девушка звонким голосом вскричала:

— Дядюшка, Вы верно говорили, говядина из того магазина пахнет просто восхитительно!

Глаза ее радостно блестели.

Ланьхайюэ тяжело вздохнул…

На душе у него было неспокойно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 506. Разве у нас с Вами вражда? (часть 2)**

А в это время Двэйн был занят своими делами.

За три дня первый раунд отборочных соревнований рыцарского турнира завершился. Три тысячи участников были разбиты на небольшие группы по восемь человек, и среди них определились лучшие. Однако, из-за некоторых особых обстоятельств в списке победителей произошли некоторые изменения. Дело было в том, что несколько участников не смерилось со своим поражением на ринге, вызвав своих противников на личный поединок. В итоге были раненые и убитые. Еще несколько тупоголовых победителей решили отметить свой триумф обильными возлияниями, то есть попросту упились в сопли, а затем в пьяном буйстве были схвачены служащими органов безопасности и посажены в тюрьму.

А были и те, кто, пройдя отборочный этап и увидев столь огромное количество выдающихся воинов, утратил веру в себя и решил, что дальнейшее участие бессмысленно, а потому добровольно отказался и выбыл из турнира.

В итоге в окончательном списке победителей значилось триста девяносто два человека.

Включая Двэйна, а также тридцать два рыцаря Священного ордена. И, конечно же, Аой… Неприятной неожиданностью для Двэйна стала победа команды Жемчужины дракона.

Однако после отборочного турнира соревнования были на день приостановлены. Конечно, Двэйн, этот коварный мальчишка, вовсе не собирался давать воинам передышку. Для него трехдневные соревнования превратились в сплошную прибыль, начиная от ставок и заканчивая входными билетами. Если бы ему самому дали возможность принять решение, то он бы проводил такого рода соревнования триста шестьдесят пять дней в году!

Но только не в тот день.

Следующий день после отборочного этапа как раз приходился на первый день Нового года, то есть ежегодный официальный выходной!

Тридцать первое декабря… Поэтому завтра вся столица будет праздновать, да и к тому же завтра вечером будет большой фейерверк, а также различные торжественные церемонии. Конечно, в такое время проводить соревнования совершенно неуместно.

К тому же, завтра вечером завтра вечером у Двэйна было одно очень важное дело — организация праздничного новогоднего банкета.

На этом банкете не будет присутствовать Его Величество Император Августин Шестнадцатый, так как «ему в последнее время не здоровится». Это первое отсутствие государя на столь важном мероприятии.

Именно к такому решению, посовещавшись, пришли Двэйн и принц Чэнь. После празднования Цинфэна дублеру удалось благополучно скрыться — теперь в нем больше не было необходимости. По столице была пущена новость о том, что Его Величество серьезно болен. Только так вопрос о престолонаследии можно было решить относительно безболезненно, чтобы ни для кого это не стало неожиданностью.

На самом деле, ни один аристократ Империи еще не знал, что августейший император скончался почти три месяца назад.

Да и храм, должно быть, пока ничего не заподозрил.

Ночь перед Новым годом!

Город пестрел фонариками и праздничными украшениями. Даже солдаты из управления безопасности переоделись в новую, совсем недавно сшитую для них одежду, а на площади перед дворцом расхаживали гвардейцы Императорской армии и демонстрировали всем свои начищенные до блеска доспехи. В красных накидках, небрежно наброшенных на плечи, они выглядели еще более внушительно.

В эти дни, когда вся Империя погрузилась в предпраздничную суету, запасы фейерверков, хранящихся на склада, были почти полностью израсходованы.

Очевидно, что Двэйна и принца-регента беспокоила одна и та же мысль… Потому что скорее всего это был последний спокойный и счастливый Новый год перед надвигающимся вторжении преступных народов. Последние месяцы перед грандиозной войной…

Принц Чэнь даже издал указ об отмене комендантского часа. Кроме того, дворцовая площадь была открыта для посещения простого народа.

Эти распоряжения вылились во всеобщее ликование, и до наступления вечера вся площадь перед Императорским дворцом была полностью заполнена людьми, пришедшими посмотреть на праздничный фейерверк. Нескончаемая толпа перекрыла движение на всех улицах в округе.

Вечером все аристократы, приглашенные на банкет, невольно должны были обойти дворец и въехать с боковых западных ворот…

Изменить путь знатных гостей ради народного торжества было поступком поистине смелым, и с этой точки зрения принца Чэня можно считать весьма неплохим правителем.

Двэйн приехал во дворец после полудня и, согласно своему положению, тут же занял место подле принца и в этот вечер больше ни на минуту не покидал его. Они вошли в банкетный зал вместе… Это было привилегией самого почетного и самого авторитетного чиновника всей Империи, и прежде только старый канцлер Лобустьер удостаивался такой чести. Однако теперь он был отодвинут на второй план, особенно после возвращения Двэйна в столицу. После праздника Цинфэн принц Чэнь пожелал эту почетную миссию возложить именно на герцога.

Новогодний банкет был куда менее напряженным, чем на Цинфэн. На нем не было всяких древних религиозных церемоний, поэтому по атмосфере он был более свободным. Конечно, обстановка была такой же торжественной, но и участвующих в этом мероприятии было в два раза больше.

Для аристократа быть приглашенным на торжество в Императорский дворец означало публичное признание его привилегированного положения.

Очевидно, что Двэйн вновь оказался в центре внимания.

Когда принц Чэнь и Двэйн вошли в зал, маг осторожно приблизился к Его Высочеству, который публично объявил, что Его Величество по причине болезни не может присутствовать на сегодняшнем банкете. Это ни для кого не стало неожиданностью, тем более что император был уже в преклонных летах. К тому же, после отстранения от дел он все время пребывал в подавленном настроении. Конечно, ни у кого не возникло никаких, даже смутных, подозрений, а если даже и возникло, то они были достаточно умны, чтобы скрыть это.

Затем принц-регент и его жена открыли бал первым танцем.

Стоит упомянуть, что принцесса Луиса к тому времени все еще не вернулась в столицу!

Что касается мисс Дайли, то несколько дней назад Двэйн специально отправил людей, который благополучно доставили девушку в столицу. Маг тайно встретился с ней, и на лице будущей императрицы отразился подлинный испуг, а также уважение. Двэйн отвел ее к принцу Чэню. По ее взгляду было видно, что она уже со всем смирилась и потеряла свое прежнее мужество и самообладание.

Но самым печальным известием было то, что принцесса Луиза до сих пор не вернулась в столицу.

Двэйн приказал своим людям привезти только мисс Дайли, а Луиза отправила ему письмо, в котором было ясно сказано, что она вновь подхватила очередную «северо-западную заразу» и хотя в этот раз не очень серьезную, но все же дальний переезд может негативно сказаться на ее здоровье, а потому она планирует отложить свое возвращение до более благоприятных дней. Прочитав письмо, принц Чэнь ничего не сказал, но взгляд его невольно остановился на Двэйне, отчего на душе у мага стало несколько тревожно.

На самом деле, он пребывал в плохом настроении с самого первого дня своего приезда в столицу.

Он знал, что причина отказа принцессы Луисы была вовсе не болезнь… а просто она сама не хотела возвращаться! Слуга докладывал Двэйну, что девушка все эти дни провела в Гилиате, ухаживая за «нашим одноглазым рыцарем, не отходя от него ни на шаг!»

К тому же, отношения между ними становились все более близкими…

— Что за черт! Какие еще близкие отношения!

Двэйн знал, что слуга не осмелился бы врать, и, не зная как сформулировать свою мысль, он сказал весьма туманно:

— Похоже, между ними возникла настоящая страсть!

Отказ принцессы Луисы поставил Двэйна в очень неловкое положение, ведь на банкете он должен был танцевать сразу после принца-регента.

Конечно, Двэйн мог снова пустить в дело свою старую уловку и пригласить на танец восьмилетнюю принцессу Карину, однако та вдруг неожиданно за несколько дней до праздника упала с лошади и повредила ногу…

— Ладно, — удрученно вздохнул Двэйн.

В это время принц Чэнь как раз завершил свой танец, и когда музыка грянула вновь, пришла очередь Двэйна выходить на вальс.

Более сотни девушек из знатных семей, затаив дыхание, с надеждой взирали на Герцога Тюльпана. Два дня назад в турнире он проявил себя не слишком хорошо, однако в конце концов он был самым влиятельным чиновником и богатейшим предпринимателем.

Девушки-аристократки изо всех сил старались оказаться в первых рядах, а некоторые даже нарочно обнажили свои плечи, чтобы привлечь внимание Двэйна. Некоторые из них кокетливо взмахивали веерами.

«Черт, — подумал про себя маг. — На дворе зима, декабрь месяц, а они тут веерами машут…»

Взгляд его лихорадочно бродил по толпе… Наконец, он неохотно встал и приблизился к девушкам.

— Он подошел! Он подошел! — тут же зашептались они.

Закусив губу и прикрыв глаза, он прошелся вдоль толпы, нарочно напустив на себя вид высокомерного красавца, наслаждающегося устремленными на него и пожирающими его с ног до головы взглядами. Он произвольно вытянул руку вперед и, вздохнув, произнес:

— Прошу.

Вокруг раздались разочарованные вздохи. Девушке, которую он пригласил, было не больше пятнадцати лет. Одетая в красное вечернее платье, она спокойно сидела на стуле, своим обликом напоминая только-только распустившуюся розу.

Двэйн был несколько удивлен тем, что девушка, казалось, вовсе не ждала его появления.

Когда маг вплотную подошел к ней и пригласил на тенец, девушка как-то странно посмотрела на него…

В ее глазах читалось ненависть и отвращение!

Двэйн внимательно оглядел ее. Она была молода и красивая, у нее были чудесные карие глаза, золотистые волосы, бледная кожа, гладкая и мягкая, словно у новорожденного младенца. Можно предположить, что когда она достигнет брачного возраста, то превратится в настоящую красавицу. Она уже сейчас была очень красива.

«Вот только… почему она ненавидит меня?»

Двэйн был уверен, что не знает эту девушку и никогда ее прежде не видел.

— Вы позволите? — снова спросил он ее.

Девушка смерила его равнодушным взглядом и неожиданно встала.

— За кого Вы меня принимаете, господин герцог? Вы думаете, что я одна из тех неудачниц, что никогда не выйдут замуж? Вы снова хотите превратить меня в прикрытие для своих грязных игр? Ищите себе кого-нибудь другого. Я смотрю на Вас, и мне тут же становится мерзко.

Она говорила громко, и стоящие рядом люди отчетливо услышали ее слова.

Двэйн остолбенел. Он дотронулся до своего носа и горько усмехнулся.

— Простите, прекрасная дама, мы знакомы? Разве у нас с Вами вражда?

— Ты превратил меня в посмешище, уважаемый герцога Тюльпан! — со злостью прошипела она.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 507.1.1. Гнев Аоси (часть 1)**

В зале играла музыка, гости негромко переговаривались между собой. Голос девушки звучал довольно тихо, но ее вовсе не заботило присутствие вокруг посторонних людей, которые отчетливо услышали то, что она сказала.

Девушка поставила Двэйна, едва ли не самого известного человека в Империи, в неловкое положение, и окружающим стало любопытно, чем все это закончится.

Двэйн выглядел несколько смущенным и в беспокойстве смотрел по сторонам. Он лишь хотел пригласить какую-нибудь девицу на танцы, но неожиданно для самого себя нарвался на насмешку и оскорбление.

Но маг вовсе не собирался вступать с ней в конфликт. Услышав ее невежливые слова, он не рассердился, а лишь отступил назад и с улыбкой проговорил:

— Я, честно, не знаю, в чем я перед Вами виноват, но прошу Вас принять мои извинения. Раз Вы не согласны, значит, я приглашу кого-нибудь другого.

Говоря это, он кивнул ей и, поклонившись, отвернулся. Стоящие вокруг разряженные дамы тут же почувствовали, что у них еще есть шанс, а потому обступили герцога со всех сторон.

Но стоило Двэйну только отвернуться, как девушка тут же невозмутимо проговорила:

— Лживый подлец!

Двэйн нахмурился. Вызывающее поведение девушки начало весьма раздражать его.

Всего лишь какая-то глупая девица. Двэйну вовсе не хотелось тратить на нее свое время, а потому он подошел к девушке, стоявшей к нему ближе всех, и протянул ей руку.

Она была довольно низкой, но симпатичной. На вид ей было не больше шестнадцати. Она была одета в светло-золотистое платье, очень гармонировавшее с веснушками на ее щеках, что Двэйну показалось довольно милым.

Когда Двэйн протянул ей руку и жестом пригласил на танец, девушка заволновалась, на лице ее отразилась радость вперемешку с удивлением, как будто они и предположить не могла, что удача так внезапно улыбнется ей.

Глядя на ее полуобморочное состояние, Двэйн усмехнулся и как можно мягче сказал:

— Вы позволите?

— Да! Конечно! Конечно, господин, — едва не закричала от восторга девушка, но вовремя опомнилась, что нужно соблюдать манеры.

Она, стараясь совладать с собой, сделала реверанс и, протянув Двэйну руку, сделала шаг вперед.

К несчастью, она, должно быть, переволновалась, а потому случайно наступила на подол своего платья и, поскользнувшись, едва не упала, но Двэйн вовремя подхватил ее и, крепко сжав ее талию, в такт музыки повел ее танцевать.

Все это заняло довольно много времени. Из-за того, что Двэйн не сразу вышел танцевать, оркестр поневоле должен был сыграть вступление еще четыре раза. Гости, увидев, что герцог, наконец, начал танцевать, потихоньку тоже стали выходить на середину зала и искать себе партнера для танцев. Все пошло своим чередом.

Двэйн сделал несколько движений, как вдруг почувствовал, что его партнерша резко задрожала. Он удивился, а потому понимающе улыбнулся:

— Неужели я так страшен, прекрасная леди?

— Страшны? Вы? Нет, вовсе нет! Вы сегодня главное украшение банкета, герцог. Я очень рада, что Вы пригласили меня. На самом деле…

Девушка обернулась, и Двэйн, посмотрев туда, куда она перевела свой взор, обнаружил, что в той стороне как раз стояла та девица в красном.

Она все еще стояла там и с ненавистью глядела на танцующих.

Двэйн сделал вид, что не замечает этого, и улыбнулся:

— Прекрасная дама… Вы знаете, кто я, но я еще не знаю Вашего имени.

— Меня зовут Манни. Мой отец — барон Фальесноу, он работает в императорском департаменте образования и исполняет обязанности заместителя начальника.

— А, значит, Вы — дочь барона Фальесноу… Хм, Вы как будто несколько волнуетесь, — Двэйн крепче прижал ее к себе и сделал вальсирующее движение, а затем, незаметно указав на девушку в красном, спросил. — Вы все время смотрите на нее. Почему?

— Господин герцог… — она вдруг покраснела. – Я… Мы с Аоси друзья. Теперь я танцую с Вами, и она… она непременно будет сердиться на меня.

— Вот как, — мягко улыбнулся Двэйн. — Тогда прошу меня простить, я, кажется, доставил Вам неприятности.

— Вовсе нет, — замотала головой Манни и проникновенно посмотрела на мага. — Я очень счастлива, что Вы пригласили меня на танец. Посмотрите вокруг, как много девушек завидуют мне!

Двэйн кивнул, не вникая в смысл ее слов. В конце концов, это был порыв девичьего тщеславия, что совершенно нормально для девушек ее возраста.

Когда Манни немного успокоилась, Двэйн снова спросил:

— Аоси — это та самая девушка, которая только что накричала на меня? Прошу меня простить, но я совсем не помню, чтобы когда-либо оскорблял ее… Она знакома со мной?

— Вы слишком скромны, — улыбнулась Манни. — Разве есть кто-то в Империи, кто не знает Герцога Тюльпана?

— Да… Но вот только я не знаком с ней. Кто она?

Манни во все глаза уставилась на него.

— Господин герцог, Вы шутите? Как же Вы можете не быть знакомы с Аоси? Ее семья дружит с Вашей семьей. К тому же, она… она все еще Ваша…

Когда Манни сказала это, Двэйн тут же все понял, и в глазах его отразилось еще большее удивление. Он невольно обернулся и посмотрел на Аоси.

На самом деле, все это время Аоси пристально смотрела на Двэйна, на этого ненавистного ей человека, который как ни в чем не бывало танцевал с ее лучшей подругой…

«Эта Манни! Что за унижение! Кажется, в этот вечер все эти глупые девицы унижаются перед этим свиньей герцогом!

Что же они в нем нашли? Всего лишь маленький лжец из знатной семьи! Разве есть у него хоть какие-нибудь достоинства? Он изрядно опозорил себя на турнире! Ведь все прекрасно видели, что он подкупил своих противников, чтобы они поддались ему… Его участие в соревнованиях — жульничество! Он показал свое истинное лицо…

Нет у него никаких способностей к боевым искусствам! Да и судя по всему, его достижения в магии — тоже неправда! У него столько денег, наверняка он купил себе звание мага…»

Думая так, Аоси злилась все больше. Глядя на то, как ее подруга танцует с Двэйном, да еще и мило шепчется с ним, глядя на то, как остальные девушки с завистью смотрят на них, Аоси пришла в бешенство!

Кто такой этот Герцог Тюльпан? Всего лишь очередной лицемер, готовый на все ради славы! Как у такого человека могут быть какие-либо способности?…

А эти его «подвиги» — сооружение крепости за три месяца, борьба с кочевниками, Северо-западная война…

Подумав об этом, Аоси вдруг почувствовала, что ее сетования не лишены оснований. Возможно, турнир может стать тем оружием, с помощью которого ей удастся отомстить Двэйну… Что касается чудес, созданных магом, то ей пришлось признать, что это действительно были деяния достойные славы, и никакими способами ее не разрушишь.

Она никак не могла решиться. Наконец, она заставила себя подумать:

«Хорошо, пусть даже и есть немного таланта! Но совсем немного! Почти у всех людей на земле есть какой-нибудь талант, но из них мало найдется таких же лживых и лицемерных!»

Она то и дело переступала с ноги на ногу. Подобрав полы платья, она встала на кончики пальцев, как будто собралась снять свои ботинки из оленей шкуры.

Даже пребывая в столь скверном настроении, она была все также мила и очаровательна. У нее были мягкие золотистые волосы, отличная фигура, а красное платье только подчеркивало ее красоту, делая ее похожей на бархатную розу… Но именно из-за этого ей было особенно неловко!

Потому что, как правило, на вечерних банкетах такие красивые девушки становились объектом воздыхания многих мужчин.

Но, к сожалению, уже половина вечера прошла, и вокруг нее почти не осталось неприглашенных на танец девушек, а среди них было много таких, кто по красоте вряд ли сравнился бы с Аоси… Но, вопреки всему, Аоси была единственной, кого так никто и не пригласил. И это случалось уже не в первый раз! На самом деле, после ее совершеннолетия на каждом балу юноши ее возраста обходили ее стороной, словно боялись наступить на змею или скорпиона! Как будто не проявляли к ней никакого интереса или просто не осмеливались приблизиться к ней.

Какая же девушка не думает о любви? Какая молодая девушка не предается мечтам? Какая девушка не мечтает быть в центре внимания?

Что уж говорить об очаровательной молодой красавице Аоси?

Однако после ее совершеннолетия на каждом балу она была единственной, кого толпа упорно не хотела замечать! Сначала многие юноши были пленены ее красотой, однако стоит им только попытаться привлечь ее внимание, как другие тотчас отводили их подальше и что-то шептали им на ухо. В глазах их тотчас исчезало обожание, сменяясь удивлением и страхом, и они уже больше не пытались приблизиться к ней.

«Разве я заразная? Все это… из-за Двэйна! Только из-за него! Это он во всем виноват!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 507.1.2. Гнев Аоси (часть 1)**

У Аоси были причины ненавидеть Двэйна!

Ее звали Аоси Аодэн. Ее отец — Мунейс Аодэн, глава клана Аодэн или нынешний министр финансов.

Именно поэтому она ненавидела Двэйна! И у нее на то были веские основания.

Когда она была еще несовершеннолетней, отец определил ее в жены человеку, которого она даже ни разу не видела! А ее женихом был тот, кого тогда по всей Империи называли «маленьким идиотом».

Она должна была выйти замуж за Двэйна. Но тогда он был еще совсем юным, и все над ним потешались, а это позорило семью Аодэн.

Она помнила, как однажды, когда ей было восемь лет, она играла с подругами, и они постоянно дразнили ее — «жена кретина».

В результате это прозвище преследовало ее с самого детства и повлияло на всю ее жизнь.

Затем все внезапно изменилось. Двэйн вырос, а прозвище «кретина» с него еще не было снято. Клан Аодэн согласился выдать свою дочь замуж за того человека только потому, что он был старшим в семье, а значит, вскоре должен был унаследовать титул главы рода Роулингов.

Тогда Двэйн был всего лишь пешкой. Он был бы полезен только в том случае, если бы стал наследником дома Роулингов. Поэтому впоследствии будущим супругом Аоси стал Габриэль — слава небесам, он был достаточно талантливым молодым человеком.

Хотя он был младше Аоси на два года, но это не должно было стать помехой.

Однако… на этом страдания Аоси не закончились.

Жители Империи очень ценят репутацию, а потому изменение помолвки считалось скрытым актом отказа от назначенного жениха или невесты.

Такой поступок даже у самых простых граждан вызывал отнюдь не положительные эмоции, что уж говорить об аристократах, всегда особенно заботящихся о традициях и чести своего клана?

С другой стороны, Аоси с детства была очень красивы, а потому у нее было немало завистников. Они только и искали повода навредить ей, а расторжение помолвки было отличным поводом для этого.

В последующие несколько лет Аоси болезненно несла бремя «бесчестной» и «девушкой нарасхват», и это было еще более обидно, чем «жена кретина».

А потом… Клан Роулингов внезапно пал. А слава того, кто недавно еще был кретином, вдруг взлетела до небес. Он получил титул Герцога Тюльпана и за год стал самым популярным человеком в Империи, превратившись из ничтожества во второго человека в государстве.

Вследствие этих событий над Аоси стали смеяться еще сильнее прежнего.

— Посмотрите на эту глупую девчонку, — говорили они. — Она могла достойно выйти замуж за Герцога Тюльпана, но вместо этого она предпочла отказаться от него! Сама отказалась от столь выгодного брака и вышла замуж за брата герцога! Теперь клан Роулингов исчез, а Габриэль уже давно превратился в обычного крестьянина!

— Она бросила Герцога Тюльпана и втайне сбежала к простолюдину! Позарилась на богатство, пренебрегая благородством! Сейчас, должно быть, ужасно сожалеет об этом! Ха-ха-ха…

Такие злобные насмешки Аоси приходилось выслушивать буквально на каждом шагу.

Однако удивительным было то, что все эти люди, обвинявшие клан Аодэн в недальновидности и погони за быстрыми деньгами, сами не так давно громче всех обзывали Двэйна кретином.

К сожалению, в этом мире никогда не переведутся злые люди с темной душой.

А потом, благодаря стараниям Двэйна, клан Роулингов восстановил свои позиции, а будущий муж Аоси стал его наследником. И на этом все должно было закончиться, но нет.

Затем по Империи распространились ложные слухи о том, что клан Аодэн раскаялся в содеянном и снова хочет выдать Аоси замуж за Герцога Тюльпана. Вот только он, будучи некогда опозоренным этой семьей, гордо отказался от предложения этих наглых и лицемерных людей, и лишь впоследствии, по слезным их просьбам, обещал оставить в силе помолвку Аоси и Габриэля.

— Посмотрите на эту девчонку! Такая красивая, а толку мало! Из-за глупости своей семьи она чуть было и вовсе не осталась незамужней!

Можно понять, как эти насмешки ранили душу молодой девушки!

С тех пор, как она начала участвовать в мероприятиях, проводимых аристократами, она каждый раз становилась предметом всеобщего внимания, но не восхищения, а насмешек и обидных высказываний, которые она не раз слышала за своей спиной.

А затем… Ее стали называть «глупой девчонкой с красивым лицом и соломенными мозгами».

Даже несмотря на ее красоту, на каждом банкете стоило только людям узнать, кто она, как более никто из представителей сильного пола не пытался завести с ней беседу. Никто из юношей не хотел дружить с ней, тем более никто из них не хотел увлекаться ею.

На самом деле, Аоси вовсе не была глупой. Даже можно сказать, она была достаточно консервативной, но какая юная леди на мечтала о прекрасном? Какая молодая и красивая девушка не мечтает быть окруженной восхищенными взглядами?

Какая девушка не думала о любви? Однако… Ее будущий муж Габриэль еще несовершеннолетний. Стоило только ей услышать очередную трогательную историю любви, скажем, о любви принца и принцессы, то как же она могла на месте своего избранника представить маленького мальчика?

Бедная Аоси всерьез полагала, что всему виной отвратительные насмешки, которые ранили ее и заставили опуститься до такого, и теперь она стала козлом отпущения, с которым никто не хотел иметь никаких дел.

Но она не знала о том, что участники аристократических вечеров избегали ее и намеренно не обращали внимания вовсе не из-за этих глупых сплетен.

На самом деле, зачинщиком всего этого был действительно Двэйн, хотя и он не вполне был в том повинен.

Правда была такова…

Во время праздничных вечеров, банкетов, балов, как только какой-нибудь молодой представитель знатной фамилии начинает проявлять к Аоси интерес, люди вокруг тут же потихоньку намекали ему:

— Ты что, спятил? Лучше не трогай ее. Она ведь будущая жена младшего брата Герцога Тюльпана! Если ты начнешь приставать к ней… ты уверен, что твоя семья влиятельнее клана Тюльпанов? Вы пользуетесь большей поддержкой, чем герцог? Разве ты не знаешь, что тот, кто перейдет дорогу клану Тюльпанов, будет самым несчастным человеком на земле? Если об этом кто-нибудь узнает и если расскажет Герцогу Тюльпану, что ты крадешь у его брата невесту, то…

Разумеется, услышав такое, юноша тотчас бледнел и впредь старался держаться от Аоси на почтительном расстоянии.

Стихли последние аккорды мелодии, и Двэйн, наконец, остановился. Он вежливо поклонился Манни, а затем проводил ее на прежнее место.

— А Аоси? Где Аоси? — взволнованно вскричала девушка. — Она, должно быть, очень рассердилась на меня. О Небо! Она ведь предупреждала меня, чтобы я не…

— Чтобы ты что?

Манни покраснела, но не ответила. Аоси сказала ей, чтобы она «не смела путаться с этим мерзким человеком. Это так неприлично!»

Девушка понимала, что такое Герцогу Тюльпану говорить не следует.

— Вы очень хорошие подруги, верно? — сказал Двэйн, присев рядом с Манни.

Стоящие вокруг девушки тут же смерили ее уничтожающим взглядом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 507.2. Гнев Аоси (часть 2)**

Манни была на седьмом небе от счастья.

— Да, господин, — ответила она, прикладывая руки к раскрасневшемуся лицу. — Она одна из моих самых близких подруг…

— Очень хорошо. Отныне ты — моя подруга, — на этом Двэйн пристально посмотрел на нее.

Манни казалась ему простой незатейливой девушкой, не в пример другим лживым и лицемерным аристократкам.

— Должно быть, ты знаешь, — улыбнулся Двэйн. — Аоси — невеста моего брата. Получается, что она мне как родная сестра, поэтому ее друзья — это и мои друзья тоже.

— Я… Я правда могу стать Вам другом? Нет… я имела в виду… Вас все так уважают… Даже мой отец склоняет голову, увидев Вас…

— Разве для друзей существует разница в положении и титуле? — мягко улыбнулся Двэйн.

Затем он встал. И снова увидел Аоси. Девушка смерила его презрительным взглядом и тут же вышла из зала, в ту дверь, которая вела к саду.

— Я должен откланяться, — сказал Двэйн, кивнув Манни. — Я очень рад, что мне выпала честь танцевать с Вами. Большое спасибо!

Девушка растрогано посмотрела на него, а затем глубоко вздохнула. Она положила руку себе на грудь и тут только почувствовала, как сильно бьется ее сердце.

На самом деле, в сердце девушки не было никаких коварных намерений. Она относилась к Двэйну как к своему кумиру, но не более того. Возможность танцевать с ним, говорить с ним — была для нее большой гордостью, которой она по возвращении собиралась поделиться со своими сестрами. Больше ей ничего не было нужно.

— Госпожа Аоси, — раздался сзади чей-то голос.

Девушка остановилась посреди галереи, ведущей в Императорский сад. Она почувствовала, что ей непременно надо выйти подышать свежим воздухом, иначе она в самом деле выйдет из себя.

«Предательница Манни! Разве мы не договорились, что не нужно так себя вести? Но она… Хм… Не стану с ней больше разговаривать!»

Когда ее гнев достиг предела, сзади неожиданно раздался голос Двэйна.

Обернувшись, Аоси увидела ненавистного ей человека, который стоял в десяти шагах от нее.

Она действительно всей душой ненавидела его, но и то невольно вынуждена была признать, что этот восемнадцатилетний юноша был во всех отношениях очень красив.

Роулинги всегда отличались стройной фигурой. Выйдя из подросткового возраста и преодолев прежнюю свою слабость, Двэйн постепенно становился все сильнее, и это нельзя было не заметить.

На его мужественном лице не было ни тени той легкомысленности и надменности, которой страдали практически все юноши его возраста. В глазах его читалось спокойствие и сосредоточенность. Это был его личный опыт. То, чего недоставало другим молодым людям.

Губы его расплылись в легкой усмешке. Он привык контролировать все до мелочей. И это также было его несомненным достоинством.

Сегодня вечером Двэйн был одет в праздничную форму герцога, в которой недоставало только мехового воротника, который обычно носят люди его положения. На плечах его сверкали до плеска начищенные эполеты, что подчеркивало другую сторону его личности — ведь он был генералом!

Молодой. Талантливый. Обладает должными манерами и высоким положением…

Всех этих качеств было более чем достаточно, чтобы покорить сердца многих молодых девиц.

Двэйн вышел из зала, прикрыв за собой дверь, оставляя за ней шум и гомон празднующей толпы.

Свет луны падал прямо на него. В этот момент его улыбка была похожа на острый меч, внезапно вынутый из ножен.

Аоси сперва остолбенела, а затем как можно более равнодушно произнесла:

— Это ты! Великолепный Герцог Тюльпан! Что, пришел отомстить мне за неучтивость?

Улыбка Двэйна стала еще шире. Он смотрел прямо на ее красивое лицо.

Некоторые девушки, когда сердятся, очень даже милы.

— Нет, я вовсе не за этим, — Двэйн приблизился к ней и мягким голосом произнес. — На самом деле, я всего лишь хотел поговорить с тобой. Ведь мы, в конце концов, родственники, не так ли?

— О чем мне с тобой говорить? Мне вовсе неинтересно говорить с такими людьми, как ты.

Слова Двэйна больно задели ее.

Маг не ответил. Он лишь пристально смотрел на Аоси. А затем вдруг ласково улыбнулся.

— Ты очень красивая девушка, — сказал Двэйн, как будто обращаясь к своей ученице. — Мне кажется, что Габриэлю повезло иметь такую невесту, как ты.

— Я так не думаю, — грубо ответила Аоси. — Я вовсе не хочу выходить замуж за твоего брата! Более того, я не хочу иметь с вашей семьей никаких отношений.

Руки ее сжались в кулаки. Она почти шептала, но голос ее был полон гнева.

Двэйн по-прежнему улыбался. По его мнению, глядеть на то, как эта красивая девушка показывает свой характер, было куда как забавно.

Подождав, пока Аоси закончит говорить, он вынул из кармана шелковый платок и посмотрел на девушку. В глазах его отражалось сияние луны. Аоси вдруг услышала его смех.

— Не двигайся!

Сказав это, он вплотную приблизился к ней.

Аоси испугалась. Глядя на то, как Двэйн, улыбаясь, подходит к ней все ближе, она невольно подумала:

«Что он делает? Неужели он собрался отомстить мне? Поглумиться надо мной?»

Двэйн протянул к ней руку и платком осторожно провел по ее губам…

Аоси тут же пришла в себя и поспешно отступила, собираясь в случае чего пустить в ход кулаки.

— На твоих губах остались капли вина, — спокойно улыбнулся Двэйн, убирая платок. — Должно быть, выпив бокал вина, ты не заметила, как на твоих губах остались мелкие фиолетовые лепестки. Они добавляются в вино для запаху и цвету, но есть их, я думаю, не стоит.

Аоси покраснела… На самом деле, за вечер она действительно выпила немало, а в порыве злости забыла вытереть губы.

Двэйн прищурился, словно глядя на то, как резвятся маленькие дети на глазах у взрослых.

— А теперь мы продолжим наш разговор. Госпожа Аоси, на самом деле, я сначала должен извиниться перед Вами.

— Что?

Девушка с недоверием покосилась на него. Не тайный ли замысел ли это?

— Да, я должен извиниться. Потому что я сначала не понял, кто ты. Только когда Манни сказала мне твое имя, я, наконец, вспомнил тебя, — на этом Двэйн вздохнул. — В конце концов, ты — невеста моего брата, и мы, можно сказать, родственники. К тому же… Я, по правде сказать, перепутал твой возраст, поэтому когда твой дедушка спросил меня о свадьбе, я отверг его предложение, почему-то полагая, что тебе только двенадцать. Это моя ошибка. Я думал, что ты младше моего брата, и только теперь понял, что, оказывается, старше.

Услышав это, Аоси рассвирепела.

«Возраст!..

Он, оказывается, даже не знает сколько мне лет!

Этот отвратительный тип доставил мне столько неприятностей! Теперь понятно, что он вовсе не уважает меня! И никогда не смотрел на меня всерьез! Даже не знает мой возраст!»

Аоси была просто вне себя от гнева.

Она закричала:

— Ты! Подлец! Неужели ты забыл, что когда наши родители решили поженить нас, твой брат еще даже не родился! Как я могу быть младше его?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 508.1.1. Второй этап (часть 1)**

Аоси всерьез рассердилась, а потому говорила очень громко. Осознав это, она тут же замолчала и покраснела.

Сейчас вовсе не к месту говорить о прошлой помолвке. В конце концов, ее репутацию вовсе не красило две отмененные помолвки, да и к тому же с двумя братьями…

Поняв свою ошибку, девушка тут же пожалела о сказанном. Так можно было с легкостью натолкнуться на еще более грубые насмешки со стороны Герцога Тюльпана.

«Что он ответит? Наверняка, он будет очень доволен! И непременно скажет — «Ах, ты подлая девка! Ты и твоя семья прежде не считалась со мной, вот только вы не ожидали, что моя слава взлетит до небес!»

Да, он должен быть доволен. Он часто радуется просчетам других людей».

Аоси ждала от Двэйна такой реакции, но он не произносил ни слова. Она пристально посмотрела на него и тут только обнаружила на его лице добрую улыбку… Глаза его честно и открыто смотрели на нее.

Это его насмешливое выражение лица очень шло ему. Он прищурился, в уголках его глаз сияла доброта и отзывчивость.

— Похоже, ты очень рассердилась… Да, в этом деле я, похоже, доставил тебе много неприятностей, — еще более вежливо сказал Двэйн, с легким оттенком извинения.

— Ты… — Аоси не знала, что ответить.

Двэйн улыбнулся и, указывая на маленький дворик в Императорском саду, где стояли качели и несколько лавочек, сказал:

— Стоять очень тяжело. Пойдем присядем.

Говоря это, он осторожно обнял Аоси за плечи и повел ее в сад. Девушка пребывала в растерянности.

В Императорском дворце не было ничего красивого, повсюду были рассажены колючие кустарники, на которых особо не полюбуешься.

Было прохладно. Свет луны и звезд тихо освещал землю. Вокруг стояли тишина и спокойствие.

Усадив Аоси, Двэйн внимательно посмотрел на нее.

— Я только что узнал от твоей подруги, — улыбаясь, сказал он, — что ты недолюбливаешь меня. Даже… ненавидишь. Это правда?

— Да, я ненавижу тебя и твою семью.

— Я полностью понимаю тебя, — вздохнул Двэйн.

К счастью, Манна прояснила ему ситуацию, и Двэйн прекрасно осознавал, как тяжело складывается жизнь у Аоси. Для девушки это было поистине невыносимо.

— Я приношу свои извинения. И тем не менее думаю, что это вовсе не моя ошибка, — пожал плечами Двэйн.

Аоси остолбенела… Она вовсе не была глупой и понимала, что дело не только в Двэйне. Но все же события, связанные с ним, причинили ей немало ущерба, и ее ненависть к нему в данных условиях была вполне естественной.

Она встала.

— Именно это ты хотел мне сказать?

— Нет, — покачал головой Двэйн, усаживая ее на прежнее место. — Я просто хотел поговорить с тобой… Аосилия… А да, я могу тебя звать Аоси?

-Нет, — вскричала девушка.

— Хорошо, Аоси.

Двэйна было очень сложно поставить в неловкое положение.

— Ты ведь знаешь, что через год мой брат станет совершеннолетним. Тогда я планирую поженить вас… То есть, мы станем родственниками, и я надеюсь, что наши отношения будут вполне теплыми. Понимаешь?

Помолчав немного, Двэйн добавил.

— Я очень люблю Габриэля. Он мой единственный брат. По моим представлениям, члены одной семьи должны жить дружно и любить друг друга.

Аоси никак не могла взять в толк — почему он так хорошо и по-доброму к ней относится?

Каждый раз, когда Аоси представляла себе свою встречу с Герцогом Тюльпаном, она мысленно в голове прокручивала различные сюжеты, но всегда непременно было так, что герцог бездушно насмехается над ней и позорит ее.

Кто заставлял ее семью столь поспешно расторгать помолвку?

И это постоянно не давало ей покоя. Девушка ни разу не видела Двэйна, но в сердце твердо уверилась, что он — ее враг. Поэтому психологически она вела себя как еж, выпустивший свои иголки, но на самом деле это было всего лишь попыткой оградить себя от еще больших разочарований.

Это было несколько странно, но к счастью Двэйн прекрасно понимал ее.

— Мы не враги, а наоборот — друзья, и в ближайшее время породнимся. Мой брат — один из самых дорогих мне людей, между нами очень хорошие братские отношения. Я надеюсь, что когда ты станешь его женой, то в нашей семье по-прежнему будет царить покой и взаимопонимание.

Двэйн пристально поглядел на Аоси. Он понимал, что у нее за душой нет никакого злого умысла.

— Я надеюсь, что мы станем друзьями.

Аоси не ответила. Двэйн улыбнулся.

— Ты не отвечаешь, значит, я буду считать, что мы договорились.

— Герцог Тюльпан! — холодно произнесла она.

— Нет, просто зови меня Двэйн. Даже можешь называть меня старшим братом, — вновь улыбнулся маг. — Ты ведь тоже часть моей семьи, поэтому можешь ко мне так обращаться.

«Что еще за старший брат? Не надо мне такого!»

Однако, глядя на добрую улыбку юноши, она невольно была признательна ему.

Старший брат… Аоси вдруг вспомнила своих братьев. Каждый из них был типичным аристократом, представителем «золотой молодежи». Обращаясь к своим друзьям, они всегда были воплощением надменности, и даже к своей сестре редко обращались по-простому. А некоторые из ее двоюродных братьев часто приставали к ней, польстившись на ее красоту…

Поэтому, почувствовав его доброту, услышав в его словах искренность, она в самом деле подумала, что перед ней ее настоящий старший брат.

Похоже… герцог был вовсе не таким плохим, как она себе представляла.

Без сомнения, Двэйн умел находить общий язык с людьми, и даже вести разговор в выгодном для него русле. И маленькая простодушная девочка никак не могла с ним равняться.

В конечном счете, Двэйн с легкостью начал разговор, избежав неловкости, а затем затронул интересующую обоих тему, вовлекая в беседу Аоси.

Девушка сперва изо всех сил оказывала сопротивление, но очень скоро она невольно поддалась влиянию Двэйна, и ее оборона начала давать брешь. Разговор оживился и был уже не таким напряженным. Им о многом нужно было поговорить…

Даже при том что Аоси ненавидела Двэйна… Но, по крайней мере, он был очень отзывчивым.

— У нас в долине Роулингов позади замка есть двор. Там я поставил разные интересные штуки. И именно там я изобрел аэростат. Тебе нравится? То место теперь полностью принадлежит Габриэлю, обязательно попроси у него все тебе показать. Там очень интересно… Тебе нравится летать по небу на аэростате? Хм… в замке несколько больших аэростатов, а еще немного фейерверка…

— Ты говоришь о своем фейерверке? — взволнованно спросила Аоси.

Среди молодежи разве найдется девушка, которая не любит смотреть на фейерверк?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 508.1.2. Второй этап (часть 1)**

В глазах Двэйна сверкнула довольная усмешка.

— Конечно, о нем! Сначала фейерверк изготавливали прямо в замке. Сейчас там еще осталась мастерская, и в этом году новогодний фейерверк в большинстве своем был привезен оттуда, из замка долины Роулингов. Сейчас всеми делами семьи управляет Габриэль… Ах, да, я кое-что вспомнил…

Двэйн изобразил на лице такое выражение, будто он в самом деле только что вспомнил.

— Я чуть не забыл. Да, Габриэль написал мне письмо вместе с новогодним подарком и велел передать его тебе.

— Новогодний подарок? Мне? — внезапно обрадовалась Аоси.

Будущий муж в Новый год прислал подарок с далекого юга…

Разве не романтично?

Сердце девушки вмиг ожило и наполнилось давно забытыми мечтами.

Глядя на нее, Двэйн про себя усмехнулся: действительно, все молодые девушки ведутся на это…

Однако, Габриэль… в самом деле несколько грубоват. Ему полагалось бы и в самом деле прислать подарок своей будущей супруге в столицу.

К сожалению, Двэйна не было рядом с ним, и у Габриэля теперь под боком не было брата, который во время напомнил бы ему об этом. Отец умер, мать постоянно пребывает в унынии, а потому ему некогда думать о таких мелочах.

— Да… а какой подарок?

Она очень волновалась, когда говорила.

Двэйн развел руками.

— К сожалению, я не взял его с собой, потому что не знал, что ты будешь здесь. Завтра я отправлю его тебе с моим людьми… Ах, да, ты хочешь пойти посмотреть поединок рыцарей? Я предлагаю тебе свою ложу, туда и принесут подарок.

Поединок рыцарей?

Сердце Аоси забилось еще сильней.

Как она могла быть равнодушной к мероприятию, на которое мечтает попасть вся страна? И хотя сам турнир был излюбленным занятием мужчин, но девушки-аристократки тоже очень любили яркие зрелища, тем более что там было не так много крови и жестокости, да и это была прекрасной возможностью полюбоваться мужественными воинами… Посмотреть действительно было на что.

Однако Аоси была очень расстроена, потому что… опять все из-за Двэйна! Билеты на турнир были очень дорогими.

Конечно, высшая знать покупала билеты на второй-третий этаж, и это были поистине баснословные деньги.

Но на третий этаж билеты стоили несколько тысяч золотых! Ее отец был министром финансов империи, честным чиновником, а клан владел не такими уж прибыльными предприятиями, а потому жили они неплохо, но вовсе не роскошно. Содержание, которое получала она в месяц, составляло всего то около тридцати золотых монет.

Что уж говорить о том, чтобы потратить несколько тысяч золотых на просмотр соревнования.

Даже если не брать билеты в VIP-зону и смотреть билеты на второй этаж, то и там Аоси ничего не могла себе позволить. Что касается ее братьев, то обычно они предавались пьянству и разврату, и у них не было лишней копейки. Дед и отец занимались предприятиями и не могли позволить себе сорить деньгами направо и налево.

В последнее время все девушки только и говорили что о турнире, особенно дочери баронов и графов, которые хвастались местами на третьем этаже, пусть и обычными, но все же вполне соответствующими их запросам.

Двэйн — этот хитрый лис — по ее лицу тут же угадал ее мысли.

— Давай так, — улыбаясь, сказал он. — Завтра после полудня я отправлю людей встретить тебя и сопроводить в мою ложу. Оттуда и будешь смотреть соревнования. К тому же… завтра я тоже выйду на ринг.

«Ха, хотела бы я посмотреть, как тебя порежут, как свинью», — с злостью подумала Аоси, но глядя на его теплую улыбку, ей вдруг стало неловко.

Двэйн, наконец, встал.

В этот миг раздался оглушительный грохот!

И тут же над дворцом подобно цветку раскрылся залп фейерверка. А затем еще множество искр полетело ввысь, раскрасив в яркие цвета темное ночное небо.

— Новогодний фейерверк… — рассмеялся Двэйн. — Должно быть, прошло уже добрых полночи!

Аоси запрокинула голову и, напрягая шею, изо всех сил всматривалась в небо.

— Ладно, думаю, пора возвращаться. Становится прохладно. Если ты замерзнешь, то завтра сляжешь с температурой и никуда не сможешь пойти.

Говоря это, Двэйн обнял девушку за плечи.

Аоси уже оставила мысль о ненависти к Двэйну. Пройдя пару шагов, она внезапно услышала странный треск. Девушка тут же остолбенела, а потом вдруг жалобно проговорила:

— Моя юбка!

Ее красное платье зацепилось за куст колючек и порвалось. На лице девушке отразилось огорчение, и она растерянно пробормотала:

— Мое платье… Вот черт! Что же делать?

Двэйн усмехнулся. Рваное платье обнажило ее маленькие острые коленки. Маг достал накопительное кольцо и вытащил оттуда длинный плащ.

Глядя на то, как он внезапно появился из руки Двэйна, Аоси очень удивилась.

— Надень это, — усмехнулся он. — В порванном платье будет неудобно показаться на публике.

Аоси беспомощно озиралась по сторонам.

— Но юбка теперь испорчена. Как же я…

— Это всего лишь платье, — скривился Двэйн.

— Дело в том, что это не мое платье, — неуверенно начала она, посмотрев на Двэйна. — Я его одолжила у своей двоюродной сестры… Это мое первое участие в подобном вечере, мне очень понравился этот наряд, и я потратила немало времени, чтобы уговорить сестру дать его мне на время. А теперь я его испортила…

Аоси с мольбою посмотрела на мага.

— Господин герцог…

— Зови меня Двэйн или герцог, — улыбнулся он.

Подумав немного, Аоси, наконец, с трудом проговорила:

— Двэйн, не мог бы ты помочь мне…

— Конечно. Я подарю тебе новое, — невозмутимо ответил он.

— Нет. Не нужно мне ничего дарить, — покачала головой девушка. – Ты… То, что ты только что использовал — это магия? А ты не можешь с помощью магии залатать дырку на платье?

Двэйн громко рассмеялся.

— Если нет, — раздраженно добавила Аоси, — то забудь…

— Нет, моя милая Аоси, моя будущая невестка. Я должен устранить пробелы в твоих знаниях. Запомни: магия намного ценнее, чем какая-то юбка! Понимаешь?

Сказав это, Двэйн внезапно присел на корточки и взялся за край платья девушки.

— Эй, что ты делаешь? — испугалась она.

— Не двигайся!

Двэйн, не обращая на нее внимания, ухватился за концы платья и, отыскав пришитую к шву этикетку, внимательно прочитал ее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 508.2. Второй этап (часть 2)**

— Вот и все, — объявил он, вставая. — Это платье из прошлогодней коллекции. Красное, среднего размера. Я всего лишь запомнил его артикул. Не беспокойся, завтра я пришлю тебе точно такое же красное платье.

— Ты… — Аоси остолбенела.

Она невольно посмотрела на подол. Аоси не понимала, что за странные письмена были вышиты на этикетке, но, похоже, Двэйн отлично разбирался в фасоне платьев.

Неужели…

Поймав ее удивленный взор, Двэйн кивнул.

— Все верно, умная девочка, — усмехнулся он. — Ты правильно подумала. Это платье сшито на моей фабрике, однако надо сказать, вкус у твоей двоюродной сестры весьма посредственный… Это прошлогодняя модель. Похоже, новую модель она еще не успела приобрести. А на этикетке вышиты особые символы одного из моих портных, которые занимаются пошивом таких платьев. В этом наша уникальность.

Двэйн и Аоси вместе вернулись в зал. Манни и другие девушки тут же это заметили, как и плащ, накинутый на плечи Аоси.

— О Небо, Аоси, куда ты пропала? — Манни тут же подбежала к ней, а следом и другие девушки, которые, видимо, по-прежнему не теряли надежду обратить на себя внимание герцога.

Аоси открыла рот и хотела было что-то сказать, но промолчала.

— Хм. Дамы, — улыбнулся Двэйн своей коронной элегантной улыбкой. — Я всего лишь пригласил мою будущую невестку обсудить некоторые семейные дела. Конечно же, я имею ввиду церемонию бракосочетания Аоси и моего брата. Всего-то семейные дела.

На этом он подмигнул девушке.

— Да… Насчет завтрашнего турнира. Аоси, я завтра отправлю людей встретить тебя… Хм, да, и еще. Моя ложа большая, можешь пригласить своих подруг, если они захотят, конечно…

Кто же не знал, что означает — сидеть на турнире в третьей ложе! В ней могли расположиться только самые прославленные, самые уважаемые аристократы Империи! К тому же, ложа Двэйна находилась прямо рядом с ложей принца Чэня и его семьи! Разумеется, это было лучшее место на трибуне.

— Аоси, мы можем пойти с тобой? — Манни первая решилась спросить у подруги.

Выражение лица девушки в данный момент было очень сложным. Посмотрев на Двэйна, она тихо сказала:

— А, да, конечно…

Девушки закричали от восторга. Двэйн, улыбнувшись и кивнув Аоси, поспешил удалиться.

— О небо! Он просто очарователен! — переговаривались подруги Манни.

Затем кто-то из них сказал:

— Аоси! Он ведь тебе как старший брат! Ты непременно должна помочь нам!

— У него уже есть жена. Она волшебница!

Аоси все еще была недовольна тем, как нахваливают герцога другие аристократки.

— Какая разница! — воскликнула одна из них, глядя ему вслед. — Стать его любовницей тоже неплохо. Он ведь первый красавиц Империи!

Аоси тоже посмотрела на удаляющегося Двэйна… Быть окруженной толпой аристократок — весьма неплохо. Она редко пользовалась таким успехом, а потому уже и забыла, что при этом чувствовала. И все это было из-за Двэйна.

Однако…

Он в самом деле был неплохим человеком. По крайней мере, хорошим старшим братом.

— Решил свои семейные вопросы? — скривился принц Чэнь, сидя на троне и глядя, как Двэйн неспешным шагом подходит к нему.

— Я забочусь о том, чтобы в моей семье царили мир и согласие, — сказал Двэйн, улыбаясь.

Подняв бокал, маг сделал знак принцу, который поднял свой кубок в ответ. Глотнув вина, Двэйн посмотрел на принца и, усмехнувшись, сказал:

— Ваше Высочество, даже Вы знаете о раздоре в моей семье. Честно говоря, я и представить себе не могу, что в этом мире есть дела, о которых Вы не знаете.

Услышав его слова, принц Чэнь невозмутимо сказал:

— Ты ведь знаешь, что мне приходится контролировать очень многое. Иногда у меня нет другого выбора.

— Тогда пью за Ваше здоровье, — улыбаясь, Двэйн одним махом осушил бокал до дна.

Две молодых людей, сосредоточивших всю власть в Империи в своих руках, с улыбкой переглянулись.

На следующий день, то есть второй день нового года, турнир рыцарей, наконец, продолжился, однако для поддержания всеобщей радости соревнование решено было начать с полудня.

В этот день состоялся второй этап отборочных соревнований.

В нем приняло участие около четырехсот воинов. Распределение по командам прошло также в виде жеребьевки, однако на это раз они состояли из четырех человек. Правила установили те же, что и в первом этапе: команда проходит в следующий этап, если хотя бы один воин в ней побеждает.

Когда распределение закончилось, тут же раздались разочарованные вздохи.

Те три воина, которым «повезло» попасть в команду вместе с Двэйном, выглядели очень расстроенными и обреченно качали головами…

Для Аоси это был едва ли не лучший день в ее жизни. Можно сказать, что с ее прошлой жизнью было покончено, и теперь у нее появилась возможность начать все с чистого лица.

Еще до полудня Герцог Тюльпан распорядился отправить Аоси большой подарок.

Это был большой ящик из ценных пород дерева, а внутри лежала крупная жемчужина, привезенная с юга. Цена такой драгоценности на рынке равнялась примерно пятидесяти тысячам золотых.

Конечно, Двэйн подарил ее от имени Габриэля.

Вместе с подарком маг также прислал девушке новое вечернее платье, точно такое же, как платье двоюродной сестры Аоси. К нему он добавил несколько вечерних нарядов из новой коллекции и зимнюю одежду, а также один комплект одежды для охоты из кожи.

— Господин сказал, что после сегодняшнего турнира возможно пригласит Вас поохотиться вместе с ним, но у Госпожи наверняка нет нового костюма для охоты, а потому он решил подарить Госпоже этот.

Такое сообщение передал Аоси юноша Сэнди. Говорил он очень вежливо и соблюдал все правила этикета.

Министр финансов жил очень скромно, чтобы избежать лишних нареканий, однако подарок от будущего зятя принял с удовольствием.

После этого Аоси вмиг стала главной темой для обсуждения для ее старших и младших сестер. Очевидно, что все это ей очень нравилось, и в ее возрасте ощущать себя от внимания окружающих на вершине блаженство было совершенно естественно.

А после полудня семью ждал еще больший сюрприз.

Двэйн прислал к их дому большую карету, чтобы Аоси и ее подруги смогли с комфортом и вовремя прибыть на турнир. И это была не просто карета, а личная карета Герцога Тюльпана!

Она была едва ли не самой роскошной в Империи, сделанной по последнему слову моды, и конечно ее невозможно было не узнать.

Каждая досточка, каждая деталь кареты была сделана из самых качественных материалов, а тянущие ее лошади были пригнаны из степи и являлись лучшими представителями своей породы скакунов высшего класса.

Внутреннее пространство кабины было раза в два больше, чем в каретах других аристократов. Заклинание движения, наложенное на колеса, позволяло карете двигаться быстро и без тряски.

Внутри кареты было до того роскошное убранство, что увидевшие его тотчас теряли дар речи.

Двэйн до того раскошелился, что в качестве подсветки поместил туда светящийся магический камень.

Все было затянуто бархатом… Аоси помнила, что из такого рода ткани были сшиты одеяла в доме старшей сестры, но их доставали по особым дням, а в обычные дни не использовали.

А в карете Двэйна из этой ткани был сделан коврик для ног…

Несколько солдат из личной охраны Герцога Тюльпана верхом на боевых скакунах следовали за каретой.

Аоси чувствовала себя несколько неуютно… Она подумала, что ей бы не стоило принимать от Двэйна все это.

Помощник управляющего Сэнди сказал ей:

— Господин сказал, что Вам не нужно благодарить его, ведь Вы – невеста младшего господина, можно сказать, что Вы тоже хозяйка этого всего, и у вас есть право пользоваться всеми благами, которыми владеет его семья.

Даже от этих слов Аоси не чувствовала облегчения, но ее подруги с завистью косились на нее, и это было ей в радость.

А когда они прибыли к стадиону…

Когда подъехала карета Герцога Тюльпана, в то же время подъехали всадники из управления общественного порядка. Они протиснулись в толпу и расчистили узенький проход для важных гостей. Пройдя в боковой вход здания Ассоциации рыцарей, предназначенный специально для аристократов, девушки поднялись на третий этаж.

Очутившись в ложе Герцога Тюльпана, Аоси с удивлением огляделась по сторонам…

О Небо!

По соседству с ними сидели принц-регент и маленький принц Чарли. Справа была ложа семьи канцлера, но сам канцлер еще не прибыл, рядом с пустующим местом сидел Камисилуо и его жена, а позади этой ложи располагалась ложа клана Билия. Аоси оказалась в обществе самых привилегированных аристократов страны. Все они пользовались авторитетом и обладали большой властью.

Когда девушки увидели, как управляющий торговыми делами клана Тюльпанов, господин Джек, самолично открыл им входную дверь и в самой вежливой и изысканной манере пригласил их войти, они почувствовали себя еще более неловко.

Джек не был аристократом, но все отлично знали, что он является одним из ближайших доверенных лиц Герцога Тюльпана, а потому, с точки зрения реальной власти, положение Джека было куда более выше, чем у многих представителей знатных фамилий. Очень многие из высших слоев общества Империи при встрече первыми кланялись ему.

Но в ложе управляющий обратился к Аоси так, словно она уже принадлежала к клану Тюльпанов:

— Если Вам что-то будет нужно, только прикажите.

Кто же в Империи осмелится приказывать Джеку?

Когда Джек вышел из ложи, Манни вдруг с силой потрясла остолбеневшую Аоси.

— Аоси! Аоси! — восторженно прошептала она. — А мы и вправду здесь сидим! Ты веришь? У меня такое ощущение, будто я во сне! Господин герцог в самом деле очень к тебе хорошо относится! Когда ты выйдешь замуж за его брата, ты в самом деле станешь очень влиятельной! Почти как чиновник!

— Да, точно, — вторили ей подруги. — Господин герцог умеет оказывать людям должное внимание…

— Эх, Аоси, если бы ты тогда вышла замуж за Герцога Тюльпана, то было бы многим лучше.

Неизвестно, кому принадлежали эти слова.

Выражение лица Аоси вдруг резко изменилось…

Манни это заметила и хотела было успокоить ее, но тут грянул оглушительный гомон толпы.

— Посмотрите! Господин Герцог выходит на ринг!

Двэйн с гордо поднятой головой вышел на подмостки.

Он был уверен в своем сегодняшнем выступлении, к тому же… он надеялся своей победой смыть позор прошлого этапа! Чтобы все люди увидели его истинную силу и больше не смели смеяться над ним.

Двэйн был человек с характером. Все эти дни он упорно упражнялся в боевых искусствах, и сейчас его настроение было подобно настроению ребенка, получившего очень интересную игрушку. Он мечтал о славе, но в прошлый этап его поражение немало потрепало ему нервы.

Но сегодня, решил он, такого не будет!

Сегодня все три противника Двэйна были святыми рыцарями!

«Святые рыцари от храма! Не могут же они вечно бегать от меня!» — думал Двэйн.

Сегодня он твердо решил показать, на что способен.

Раздались бурные аплодисменты и восторженные крики!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 509.1. Ты посмел разозлить меня, и это твой рок!**

Противниками Двэйна были три святых рыцаря. Они не занимали важных должностей в ордене, но маг считал, что ему очень повезло вытянуть эту команду (конечно, многие могли бы подумать, что он действовал нечестно и, возможно даже, подкупил судей).

Эти трое рыцарей можно считать одними из лучших бойцов, воспитанных при храме. Один из них был рыцарем седьмого уровня. С другой стороны, так как они — представители ордена Святых рыцарей, то было очевидно, что они не будут драться за возможность расправиться с Двэйном первым.

Поэтому маг понимал, что ему не стоит надеяться на то, чтобы свести счеты, ведь скорее всего все трое решат действовать сообща и вместе нанесут удар.

Даже если Двэйну и удастся преодолеть их натиск, то битва для него все равно обещает быть нелегкой!

Согласно жеребьевки и распределению по группам, четыреста воинов в общем счете составили сто команд. По правилам в каждой группе будет выбран победитель, то есть, по окончании этого этапа в полуфинал попадут только сто участников.

А далее их ждет уже не «групповая потасовка», а стычка друг с другом. Судя по ситуации, сложившейся по итогам жеребьевки, Двэйн был в первой команде на одной половине поля, и впоследствии победителю его зоны нужно будет сразиться с победителем второй половины поля.

А в ту команду попал один очень сильный боец, тоже выходец из ордена: это был предводитель всадников Ланьдээр, рыцарь восьмого уровня.

С общей точки зрения, никто не сомневался, что этот рыцарь восьмого уровня пройдет в полуфинал, поскольку кроме него в команде был только лишь рыцарь шестого уровня. А два других противника были и того слабее. То есть, получалось, что успех в турнире был Ланьдээру гарантирован. А затем он должен будет сразиться с победителем из команды Двэйна.

По результатам такого распределения ставки на Герцога Тюльпана резко упали.

Кроме того, после первого этапа соревнований большинство зрителей турнира не верили в боевые навыки Двэйна. Теперь еще и появились результаты жеребьевки, и даже если Двэйну очень повезет, и он сможет выйти из группы, то в полуфинале он непременно проиграет Ланьдээру, рыцарю восьмого уровня.

Даже те, кто очень уважал Герцога Тюльпана, не верили в его успех. Как может восемнадцатилетний юноша победить святого рыцаря восьмого уровня? С другой стороны, если он смог так усовершенствовать свои магические способности, то почему он не может развить свои боевые навыки до такого же высокого уровня?

Двэйн, сжимая в руках длинный лук, поднялся на ринг. Встретили его не аплодисменты и не приветствия, а лишь тихо шипение.

Лицо Двэйна дрогнуло. Заняв место в углу ринга, он строго посмотрел на трех своих соперников. Трое рыцарей как только ступили на ринг, сразу же окружили мага с трех сторон.

— Марк!

— Цзимулэйте!

— Консай!

Трое святых рыцарей со строгим выражением лица выкрикнули свои имена, а затем по очереди поклонились Двэйну.

Он слегка улыбнулся:

— Мое имя вам, должно быть, известно, а потому давайте ж не будет тратить время попросту. Полагаю, что вы все отлично подготовились к турниру. Давайте ж начинать.

Сказав это, Двэйн сделал шаг влево, крепко сжав лук в правой руке. Глаза его сверкали подобно молнии. Все это время он, не отрываясь, смотрел на троих воинов.

Прошло довольно много времени, а противники все никак не предпринимали попытку атаковать его.

— Господин герцог, — обратился к нему самый высокий из рыцарей.

Это был Консай. Он считался самым сильным и самым способным из всех троих, так как обладал силой рыцаря седьмого уровня.

— Прошу Вас не беспокоиться, — продолжал он, кивнув Двэйну. — В сегодняшнем поединке мы не станем нападать на Вас… Не позволяет гордость рыцаря Святого ордена.

Двэйн остолбенел.

— Изначально, согласно нашему плану… единственный Ваш соперник — это я. Если Вы одержите победу надо мной… тогда мои сослуживцы тут же покинут ринг.

Консай медленно поднял голову.

— Потому что если Вам удастся одолеть меня, то два мои товарища Вам не соперники.

Двэйн оторопел. Он посмотрел на Консая. Высокий рост, крепкое телосложение, выражение лица сосредоточенное. В этот момент он очень походил на косного, равнодушного ко всему служителя храма, вот только в глазах его мерцал тусклый огонек отчаяния. А еще… нежелание смириться.

Да! Именно!

Двэйн внезапно почувствовал себя очень скверно.

— Что… что ты только что сказал? То есть ты хочешь сказать, что мы с тобой сразимся один на один, в то время как другие рыцари даже не вступят в бой?

— Да, — вздохнул Консай, взгляд его был затуманен. — Изначально мы хотели так поступить…

— Что значит «изначально»? Неужели вы сейчас…

— А сейчас, — голос рыцаря прозвучал еще более мрачно, — наши планы изменились.

Сказав это, Консай вынул из ножен меч, но не направил его на Двэйна, а опустил в пол и отрешенным взглядом поглядел на мага.

— После распределения стало очевидно, что победитель из нашей группы должен будет сразиться с Ланьдээром. Но я думаю, Вы умный человек, а потому наверняка не забыли конфликт, произошедший между Вами и нашим командиром.

Двэйн сразу все понял. Он едва не сорвался.

— Ты! Вы! Неужели вы…

— Я действительно очень хочу сразиться с Вами, — нагло сказал Консай. — Потому что мне любопытно узнать, насколько сильны в боевых искусствах маги вроде Вас. Я бы с радостью преподал Вам урок, но увы командир лично попросил меня…

Двэйн хотел было улыбнуться, но вышло как-то вяло.

— Он попросил меня оставить «этого мерзавца» ему! — со злостью процедил рыцарь. — Да, именно так он сказал! Думаю, он очень надеется встретиться с Вами в поединке. Поэтому, господин герцог, Вам очень повезло. Повторяю, я очень хочу сразиться с Вами, но не сегодня. Сегодня я позволю Вам без помех пройти этот этап.

Сказав это, Консай поднял меч, и вокруг запястья и кончика меча вмиг завертелось Серебристая Доу Ци. Она сияла ослепительным светом. Рыцарь пренебрежительно взмахнул мечом, а затем, повернувшись, неторопливо покинул ринг.

Двое оставшихся рыцарей холодно улыбнулись, одновременно выхватили мечи из ножен, а затем, помахав ими у Двэйна перед носом, развернули свою Доу Ци. Их жест, очевидно, означал: тебе очень повезло, парень! Наш командир самолично разорвет тебя на куски!

Они тоже повернулись и не спеша покинули ринг…

По всему стадиону разнесся оглушительный грохот!

Запланированная ожесточенная схватка вдруг превратилась в жалкое представление. В тот же миг люди, которые за большие деньги приобрели билеты на турнир, принялись яростно выражать свое недовольство. Тысячи орущих от гнева и разочарования людей вдруг превратились в единый звуковой поток, заполонив собой весь стадион.

— Это все подстава!

— Надувательство!

— Позор Герцогу Тюльпану!

— Он наверняка угрожал своим противникам расправой после окончания турнира!

— Ха, этой кучке аристократов всегда удается проворачивать выгодные им дела!

— Требуем возврата платы за билет!

Со всех сторон сыпались насмешки и гневное шипение. Толпа вдруг понеслась к рингу, где стоял Двэйн. Он был мрачнее тучи.

Он повернулся и посмотрел на трех рыцарей. Один из них равнодушно глядел на него, а в глазах его горели пренебрежением. Воин поднял два пальца и, вызывающе глядя на Двэйна, провел ими по своей шее.

Сколь враждебным был этот жест!

А тем временем гул нарастал. Подавшаяся вперед толпа создала невероятные трудности солдатам из управления общественным порядком, которые с трудом сдерживали озлобленную публику.

В этот момент едва ли не каждый зритель поносил Двэйна бесстыжим лицемером.

Никто не знал правды. Они думали, что Двэйн воспользовался отнюдь не честными приемами, чтобы заставить рыцарей сойти с арены.

Слушая окруживший его гам, глядя на обезумевшую толпу, Двэйн одиноко стоял на ринге…

В этот самый миг в третьей ложе произошло некоторое замешательство. Аоси остолбенело смотрела вниз, некоторые девушки, не выдержав, тихо переговаривались:

— Господин герцог, кажется, сделал что-то не совсем подобающее…

— Заткнитесь!

Это вскочила со своего места разгневанная Манни. Она повернулась и со злостью посмотрела на своих подруг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 509.2. Ты посмел разозлить меня, и это твой рок!**

— Я не верю, что господин герцог мог такое сделать! Я уверена, что все не так просто, как кажется!

Аоси по-прежнему молчала, глядя на Двэйна, одиноко стоящего на ринге…

Она вдруг испытала странное чувство. Она глубоко ненавидела Двэйна, но почему-то вдруг забеспокоилась о нем, глядя на то, как люди безбожно поносят его и обвиняют в мошенничестве.

Организовать соревнования и подкупить противников…

Аоси вдруг вспомнила вчерашний банкет. Вспомнила добрую и простодушную улыбку на лице юноши. И эти величественные и уверенные в себе глаза…

Неужели он в самом деле такой подлец?

Нет! Он не такой! Совсем не такой!

Человек, обладающий таким взглядом, не может использовать такие грязные методы!

Аоси внезапно встала и крепко схватилась за железную ограду. Она чувствовала, как что-то вдруг всколыхнулось в ее сердце.

Если бы это случилось два дня назад… Если бы два дня назад она увидела, как Двэйна публично позорят и называют обманщиком, она была бы очень довольна. Но сегодня…

Взгляд ее судорожно скользил по толпе…

Двэйн в душе впал в неистовство! Виной тому были возгласы толпы, которые постепенно пробуждали в нем пламя ярости.

А что же рыцари?

Пальцы Двэйна, сжимавшие лук, побелели, тело напряглось, точно окаменело.

Двэйн сделал несколько глубоких вдохов.

Аоси внимательно следила за переменами, происходившими с ним, и сердце ее невольно сжималось… Она находилась слишком далеко от арены, но в то же время отчетливо видела… Юноша улыбался!

Он улыбался! Вопреки всему!

Это была вовсе не злая и равнодушная улыбка. Это была очень спокойная улыбка. Он улыбался, обнажив ряд белоснежных зубов. Это было и презрение, и насмешка.

А потом…

Раздался хохот. Он становился все громче и громче, и очень скоро смех Двэйна разнесся по всему стадиону. Даже несмотря на неутихающий гомон, этот смех отчетливо услышал каждый из присутствующих.

В этом смехе слышались самоуверенность и высокомерие. Удивительно, но вскоре гомон на стадионе тотчас стих, почти исчезнув совсем.

Двэйн по-прежнему стоял на ринге. Он выпрямился подобно стреле. Высоко подняв подбородок, маг медленно направился к краю арены, пристально глядя на трех рыцарей.

— Вы!

Губы его скривились. Этот его возглас разнесся по всему стадиону. Он вовсе не специально говорил в такой манере, это получалось само собой, и все присутствующие вдруг почувствовали странную энергию, исходившую от него.

Многие даже испуганно попятились назад.

— Вы только что сказали, что мне очень повезло. Вы действительно думали, что этим сумеете проучить меня?

Голос его был ровным, он отчетливо произносил каждый звук.

— Если так, то я должен вам сказать, что это вам повезло, а не мне. Потому что небо вас наградило благоразумием, и вы заблаговременно смотались с поля боя. В противном случае, сегодня ряды ордена бы несколько поубавились.

На лицах рыцарей тотчас отразился гнев.

Но Двэйн не обратил на это никакого внимания. Он гордо поднял над головой свой лук… Зрители испуганно переглянулись — никто не знал, что означал этот жест.

Он вовсе не собирался стрелять… Потому что он держал лук в перевернутом положении! Тетивой вверх!

В тот же миг Двэйн усмехнулся. Взмахнув рукой, он пальцами легко дотронулся до нее…

Раздался грохот!

На самом деле, это был тихий свист отпущенной тетивы, но всем показалось, что сами небеса разверзлись над стадионом! Каждый услышал этот звук, точно он исходил из их сердец. Как будто внутри каждого грянул гром.

А затем все увидели, как от легкого прикосновения лук Двэйна внезапно полыхнул ярким светом.

Этот белоснежно-серебристый цвет слепил глаза. С лука тотчас сорвался огромный полупрозрачный кинжал и, метнувшись вверх, внезапно устремился куда-то в сторону.

— Доу Ци! Это Доу Ци!

Стадион буквально взревел! Охранявшие аристократов их второй и третьей ложи солдаты вмиг напряглись. Они все были мастерами своего дела, а потому сразу разглядели, что то, что Двэйн выпустил в небо, было вовсе не магией!

Это была настоящая Доу Ци!

К тому же, это была Серебристая Доу Ци!

Это означала только одно — перед ними воин очень высокого уровня!

Сияя серебристым светом, луч метнулся ввысь в направлении северо-запада. Очень скоро расставленный вокруг арены магический щит начал усиленно вибрировать! От него отделилось скопление мерцающих точек, которые устремились навстречу лучу.

По стадиону пошла звуковая волна. Луч с легкостью пробил магический щит, точно пройдя сквозь тонкий бумажный лист.

Но от этого ударная сила луча нисколько не пострадала. На глазах у пораженной публики он вдребезги разбил северо-западный угол здания стадиона.

В тот же миг от огромного угла откололся большой кусок. С грохотом полетел вниз и упал на арену.

К счастью, в той части стадиона никого не было, но отколовшийся кусок ударил прямо в третий этаж, где тотчас же началась паника.

Когда кусок угла ударился о землю, он тут же рассыпался на опилки. Весь третий этаж заходил ходуном.

Теперь ни у кого не было сомнений в том, что Двэйн действительно обладает боевыми способностями! Да и к тому же владеет Серебристой Доу Ци! Настоящий воин высокого уровня!

Перепуганная толпа вмиг погрузилась в гробовое молчание.

Через мгновение над стадионом раздался оглушительный грохот, словно в него со всех сторон сразу ударила молния.

Двэйн холодно усмехнулся.

Он развернулся и посмотрел на ложу справа от ринга.

Эта ложа была ложей представителей Храма Света!

— Вы совершили очень большую ошибку, — с издевкой проговорил он, отчетливо проговаривая каждое слово, так, словно он говорил с кем-то прямо напротив него.

— Вам не следовало отправлять трех тупоголовых болванов. Вы достаточно рассердили меня. Жаль, что теперь уже поздно. Я не стану публично позорить вас, как делаете это вы, но помните, что вы сами себе подписали смертный приговор.

Поглядев в сторону третьего этажа, маг громко закричал:

— Командир Ланьдээр! Вы нарочно заставили своих подчиненных отказаться от боя, чтобы в следующем раунде самолично, что называется, «хорошенько проучить меня», не так ли? Очень хорошо, пусть так, я дам тебе такой шанс! Однако… Отныне это не просто обыкновенный турнир!

На последней фразе голос Двэйна стал буквально ледяным! В нем звучала нескрываемая жажда мести!

— Я заявляю, Ланьдээр, что в следующий раз это будет настоящая битва!

Сказав это, Двэйн вдруг поклонился дальней ложе.

— Уважаемый Ваше Высочество Папа! Прошу меня простить… Похоже, Вам в скором времени придется выбрать нового командующего Вашего войска!

Весь стадион буквально взорвался очередной волной гула! Сидящие в ложе богачи и аристократы были потрясены до глубины души!

Двэйн медленно подошел к краю ринга, но внезапно остановился и, обращаясь к рыцарю, сказал:

— Ланьдээр, я советую тебе сегодня вечером составить завещание, потому что я клянусь, что убью тебя, прямо здесь, на этом ринге! Ты посмел разозлить меня, и это твой рок!

Зрители неотрывно смотрели на Двэйна: кто-то испуганно, кто-то с уважением, кто-то с волнением. Маг гордой походкой сошел с ринга и направился к дальнему выходу.

Объявив свое решение, он заставил всю публику погрузиться в странное, тяжелое молчание. В мыслях каждого сейчас происходила целая буря!

Да! Именно буря! Ведь Герцог Тюльпан публично объявил, что собирается убить командующего орденом Святых рыцарей!

Все старались не глядеть на лицо Его Высочества Папы, сидящего в дальней ложе.

Это был произвол в самом наивысшем его проявлении!

В этот момент принц Чэнь вдруг встал и сурово поглядел на пустующую арену.

И в этот самый миг он внезапно обернулся и посмотрел в сторону соседней ложи, где, опершись на перила, стояла прекрасная Аоси. Она была взволнована, но больше — встревожена. Глаза ее мерцали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 510. Путь Байхэчоу!**

Убийство Двэйном высокопоставленного рыцаря из Храма Предков вызвало настоящую бурю в Имперской Столице. Все с трепетом ждали реванша, который Двэйну незамедлительно должны были объявить храмовники. Однако многие и опасались за Двэйна, зная о его тесных связях с двором и боясь дворцовых переворотов прочих последствий внезапной смерти Двэйна.

После своей блистательной победы Двэйн неминуемо превратился в предмет всеобщих сплетней и попросту самого обсуждаемого человека в Империи. Для кого-то он стал безумцем, для кого-то — объектом возжеланий, для кого-то – просто чертовски крутым парнем. Однако, как бы там ни было, все сходились во мнении, что Герцог Тюльпан – боец что надо! Столь блистательная победа над воином восьмого уровня сама по себе снимала все сомнения о мастерстве Двэйна. Отныне Герцог Тюльпан слыл не только изощренным магом, но и славным воином.

Благодаря похождениям Двэйна, во дворце началась настоящая смута. Едва ли кого-то теперь интересовали рыцарские ордена, всеобщее внимание было сфокусировано исключительно на Двэйне. Герцог Тюльпан не рискнул с кем-либо встречаться или говорить, вернувшись в свою резиденцию и никого не принимая.

К тому же, вечером того дня Двэйн столь быстро покинул ристалище через окольный выход, что его попросту некому было выслеживать и преследовать. А ведь во время боя Двэйн пытался остановить и образумить Лаэндвейра, однако его слова послужили красной тряпкой для рыцаря Храма Предков. Потом же Двэйн столь быстро разделался с Лаэндвейром, что он не успел даже взмахнуть мечом.

А ведь Лаэндвейр сражался храбро и самоотверженно, показывая силу и навыки воина восьмого уровня. То, что уровень его противника был до последнего ему неизвестен, вызывало чувство несправедливости за бедолагу Лаэндвейра. Двэйн попросту разозлил воина Храма Предков. А гнев, как известно, становится причиной ужасных вещей…

Дэлон безмолвно сидел в зале совета Рыцарского Ордена. Подле него стоял его слуга с привычно недовольным лицом, держа в руках бутылку вина и периодически отпивая из неё.

— Ну, и что с того… этот Лаэндвейр – идиот! А Двэйн без своих штучек никогда не победил бы! Лаэедвейру стоило бы приложить побольше усилий для победы над Двэйном…

— Дуофу, ты забыл? Все эти рыцари Храма Предков – полные идиоты! Они чересчур надменны!

Дуофу бросил равнодушный взгляд на своего «Хозяина», затем подошел поближе и сел за стол рядом с ним, столкнув грузного Дэлона со стула на пол.

Дэлон звучно шлепнулся на пол, а старик-слуга надменно заговорил:

— Неужели ты не заметил, что я устал? Сидишь тут, тюфяк!

Дэлон безнадежно вздохнул, взглянул на этого являвшегося слугой наглого старикашку, затем перевел взгляд на винную бутылку.

— Сколько у нас еще денег?

— А что? — старикашка надменно уставился на Дэлона, держась за карман с монетами.

— Говорю тебе, хотя в последнее время наши дела идут весьма неплохо, но все же я склонен контролировать наши расходы! А то опять ты все растранжиришь!

Дэлон обиженно посмотрел на собственного слугу:

— Не собираюсь я ничего транжирить, просто я подумал, что сейчас можно срубить круглую сумму…

— Ты говоришь о…

— Конечно же, о победе нашего дорогого Герцога Тюльпана!

— Он наверняка знал о Лаэндвейре…

— Думаешь, сработает?

— Как ты можешь быть неуверен?

— Неужели ты не заметил, старый дурак?

Дэлон вплотную подошел к Дуофу:

— Ты не смотрел, что за лук был в руках у Двэйна? Он натягивал тетиву одним пальцем…

— Думаешь, в нем сокрыта большая сила, чем мы думаем?

Дэлон пригорюнился, но потом внезапно встрепенулся, уставившись в сторону входа:

— Девушка! Ох, какая красавица!

————————

Возможно, Двэйн уже давно понравился всей публике. Возможно, Ай-лоу, в свою очередь, зрителям понравиться не смогла, хотя и продемонстрировала весьма и весьма эффективный стиль Снежных гор, победив нескольких противников заранее, достаточно быстро оказавшись в числе ста лучших бойцов на арене.

Но всех их зрители любили куда меньше, нежели этого победоносного дамского угодника — Двэйна. Принц-регент, смеясь, покинул свою почетную зрительную ложу.

— Сегодня больше ничего интересного не будет, пойдем отсюда!

— Ваше высочество! — прокричал выбежавший из неоткуда солдат, упал на колени перед принцом-регентом.

— Хочешь сказать? — ответил Принц-регент, недоуменно смотря на солдата.

— Ваше высочество, я считаю, Герцог Тюльпан поступил не по закону! Вы не раз говорили, что все мы должны выказывать уважение общине Храма Предков, ведь сейчас не время для войны…

— Ты молодец… — сказал Принц-регент, поглаживая принца Карла по голове.

— Скажи мне, сын мой, что ты думаешь об этом происшествии? — обратился принц-регент к принцу Карлу.

Десятилетний царевич помедлил с минуту, сказав:

— Отец, я считаю, этот воин неправ… учитель… то есть, Герцог Тюльпан… прав… — десятилетний мальчик говорил вовсе не как ребенок, молодой принц был решителен и горд.

— Мы должны показать храмовникам…… что мы уже сыты ими по горло! Иначе они решат, что мы совсем ослабли! Нам стоит дать им соразмерный отпор, дабы они не зазнавались слишком сильно!

————————

Наблюдая за говорящим столь целомудренные вещи сыном, Принц-регент равнодушно сказал:

— Ты слышал моего сына, воин? Мой сын все доходчиво объяснил! И ведь несколько месяцев назад Храм Предков выдвинул ноту благодарности Двэйну за то, что тот устранил опасного противника и бунтовщика на северо-западе…

— Вы и вправду верите в эту историю о мнимом злодее с северо-запада? — позабыв о нормах этикета, воскликнул воин.

— Кажется, ты научился мыслить, что ж, я надеюсь, ты не перестанешь умнеть…

Принц-регент похлопал стражника по плечу:

— Продолжай учиться, тренируйся и совершенствуйся! Рано или поздно станешь командиром!

Воин засмущался.

— К тому же, сейчас Двэйн – мой самый близкий соратник! И чем противоречивее он действует, тем меньше я хочу его остановить! Если мы сдадимся, если Двэйн поведет себя слабо перед Храмом Предков, то все мы потеряем лицо!

Глубоко вздохнув, Принц-регент заключил:

— Солдат имперской гвардии… Дык, кажется… жалование в пять тысяч монет… Принц Карл, учись, отдавайся учению, постигай мудрость предков! И тебя ждет большое будущее! Да уж, Двэйн, наверное, уже давно дома, я скоро свижусь с ним…

Вздохнув, Ланьхайюэ перевел взгляд в сторону Ай-лоу:

— Ты читал книгу? Дочитал её?

— Уже скоро дочитаю! — отозвалась Ай-лоу.

— И что же ты вынесла оттуда? — смеясь, спросил Ланьхайюэ.

— Кое-что поучительное было, но чересчур сложно… тяжело понять до конца… гораздо сложнее Роландовских учений…

— Что ж, ничего страшного, я знал, что ты ничего не поймешь… всего лишь хотел, чтобы ты ознакомилась… в конце концов, ты еще так молода… — договорив, Ланьхайюэ достал из-под кресла толстую старинную книгу «В следующий раз я дам тебе следующий том, посмотрим, как тебе понравится это.

У этой книги примечательное название – «Великий век Империи с девятьсот тридцать шестого года!». В сущности, это была собственноручно написанная самим Ланьхайюэ книга: «Я написал эту книгу за тридцать с лишним лет, пока жил при императоре во дворце… я видел дворцовые переворот, видел смену аристократии, видел, как они богатеют и разоряются…».

Ланьхайюэ устало глядел на молодую девушку, которой так хотел передать свои знания, будто принял судьбоносное решение… и не факт, что правильное. Старик добро улыбнулся и сказал:

— Что ж, дорогая, сегодня ты свободна, иди отдыхай, думаю, ты устала сегодня… Да и мне надо побыть одному…

Старик долго провожал взглядом уходящую Ай-лоу. Пальцы старика тряслись, он ежился в кресле и закутывался в одеяло.

— Если я мастер Снежных гор, могу ли я пользоваться помощью этой девушки? — многозначительно произнес старик.

Закончив письмо, Ланьхайюэ запечатал конверт и поставил на обороте печать кровью, уколов палец. Печатью крови было слово «да». Выведя печать, старик подозвал почтового голубя, и, прицепив к нему письмо, подбросил в воздух. Перевернувшись в воздухе, голубь устремился на северо-запад, сражаясь с порывистым ветром.

————————

Далеко на северо-западе, в темной ледяной пещере, в полном безмолвии сидел Байхэчоу. Его лицо было мертвенно бледным. В этих краях не было жизни, лишь беспрерывная метель неустанно шумела в горах, свистел ветер да летали снопы снега и льда. Байхэчоу сидел в полном безмолвии, закрыв глаза. В какой-то момент Байхэчоу легким движением вытянул вперед руку, поймав почтового голубя, столь редкого в этих краях.

Вензель Ланьхайюэ не вызвал у Байхэчоу абсолютно никаких эмоций. Байхэчоу холодно улыбнулся и сжал письмо в руке. Отчего то рассыпалось в пыль.

— Спасибо тебе, Ланьхай, за то, что подтолкнул меня к этому решению.

Байхэчоу не стал читать письма, ведь думал, что знает Ланьхайюэ, как облупленного, знал все, что Ланьхайюэ мог написать или сказать.

— Коль скоро главная проблема решена, то я не вижу смысла находиться здесь, и считаю, что могу и покинуть это подземье…

Байхэчоу провел последние несколько десятков лет в этом подземье.

— Значит, Ай-лоу следующая… — пошептал Байхэчоу, разрушая ледник над своей головой, шевеля пальцем.

Выбравшись из грота, Байхэчоу громко рассмеялся. Байхэчоу помедлил и внезапно отправился на север, разнося звук полета и свиста над заснеженной землей. Байхэчоу был быстр, подобно молнии.

— Какое счастье! Север! — Байхэчоу хватило полчаса, чтобы оказаться в другой части Роландовского континента.

Вскоре перед Байхэчоу показался снежный лес, после чего он устремился точно на север…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 511. Пляска смерти**

Три дня!

Три дня прошло с указа Двэйна. На всех игорных домах столицы Империи были вывешены таблички со словами «Герцог Тюльпан против лучшего воина Храма Предков». Вскоре все игорные дома наводнились желающими сделать ставку.

Бой Лаэндвейра и Двэйна вызывал огромный интерес у населения столицы всех сословий и возрастов, хотя никто еще в действительности не видел, чтобы Двэйн хоть раз сразился с кем-нибудь, не пуская в ход магию, побеждая лишь исключительно собственными боевыми навыками.

Лаэндвейр же слыл искусным воином и прямым кандидатом в победители. Однако же ставки у противников были равны. Очевидно, многие азартные болельщики не теряли веры в Двэйна, его указ весьма точно характеризовал его характер, был, так сказать, в его духе.

В тот же день на центральных улицах города не было ни души, ведь все ушли смотреть на турнир, кульминационный бой которого должен был начаться вскоре после полудня. Как и всегда, лучшие билеты были распроданы практически сразу же. Цена же билетов, продаваемых из-под полы, выросла в десятки раз. Первый, второй и третий ярусы трибун были заняты в первые дни продаж.

Первосвященник Павел Шестнадцатый, по своему обыкновению, занял место в почетной ложе. С ним появились и несколько храмовников-старейшин. Общественный порядок буквально держался на честном слове. Никто не мог ручаться, что в этот день ничего не произойдет, ведь мирян было слишком много. Звуки начала Турнира, доносящиеся с арены, так и подначивали не успевших купить билет горожан, окруживших арену с разных сторон. Благо, вид вооруженных стражников отбивал у них желание прорваться в число зрителей силой.

Наконец, звук гонга окончательно переполнил чашу напряжения. На этот раз арена была значительно увеличена в сравнении с боями отборочных этапов. Под звук разрывных аплодисментов рыцарь Храма Предков, воин восьмого уровня, заклятый враг Двэйна, Лаэндвейр, вышел на арену с мрачным лицом.

Сбросив доспехи из кожи, Лаэндвейр облачился для этого поединка в серебристые доспехи рыцаря Храма Предков. Пробить такой доспех было очень и очень непросто, в то же время, воин восьмого уровня абсолютно свободно владел им, несмотря на немалый вес этой брони. Лаэндвейр давно скрыл ту злость и обиду, что держал на Двэйна с того самого дня их конфликта. Лаэндвейр понимал, насколько важен этот бой не только для него, но и для всей религиозной общины Храма Предков.

Выйдя на арену, Лаэндвейр скинул плащ, который, вспорхнув, плавно опустился на землю. В следующее мгновение Лаэндвейр со свистом обнажил меч, вызвав бурю оваций у заторженных зрителей.

Крики и возгласы планомерно усиливались, люди размахивали своими билетами и документами, на которым было написано, кто сколько поставил на победу Лаэндвейра. Следующие две минуты тянулись мучительно долго, ведь крики не стихали, но, наконец, появился Двэйн.

Его волосы были собраны в хвост, но снаряжение Двэйна было крайне просто и ограничивалось легкой броней вкупе с фехтовальным гамбезоном.

Постукивая сапогами, Двэйн вышел на арену, держа в руках длинный лук, как и в предыдущих боях. Его лик был мрачен, как и у Лаэднвейра, однако на лице Двэйна все же просматривалась и улыбка. Впрочем, как и всегда.

Стоило Двэйну поднять правую руку вверх, как публика вмиг замолкла. Двэйн выглядел куда более ободренным и готовым к бою, нежели Лаэндвейр, чье лицо уже исказилось в страшной гримасе.

В ночь перед боем Лаэндвейр наведывался к Первосвященнику в ожидании получить дельный совет, как же ему действовать в этом бою, ведь противником будет сам Герцог Тюльпан, и данный бой можно рассматривать как вызов, брошенный имперскому двору. Первосвященнику стоило хотя бы благословить Лаэндвейра на этот бой, но прошлой ночью Лаэндвейр, увы, достаточно продолжительное время ждал выхода Первосвященника. Но удостоился лишь аудиенции его первого помощника, который сказал Лаэндвейру изо всех сил защищать честь Храма Предков.

Отказ Первосвященника от аудиенции поселил печаль в сердце Лаэндвейра. Лаэндвейр не знал, что Павел Шестнадцатый не вышел лишь потому, что знал истинную силу Двэйна. Воин силился избавиться от печалящих его разум мыслей. Лаэндвейр туманным взглядом стал всматриваться в Двэйна.

— Давай, Герцог Тюльпан, покажи мне свою силу! Мой меч готов пролить твою кровь во имя Храма Предков! — когда прозвучал столь громогласный вызов, зрители встали со своих мест.

— Что ты там кричишь? Скучно! Я пришел сражаться, я не лясы точить! — бросил в ответ Двэйн.

Сразу же после сигнала воины пришли в движение. Лаэндвейр пошел по флангу, убеждая себя, что стоит держать эмоции под контролем, ведь Двэйн только и ждет, чтобы Лаэндвейр совершил на нервах ошибку.

Воин Храма Предков медленно двигался по флангу, сжимая меч, как вдруг дощатый пол возле него разлетелся в щепки от попадания.

Лаэндвейр ринулся в бой со всей яростью. Выпуская злость наружу, он стремительно сближался с Двэйном. Блеск меча застилал Двэйну глаза, он резко попятился назад.

Лаэндвейр взмахнул мечом и опустил лезвие на Двэйна, но промахнулся, разрубив очередную доску пополам. Никто не смог заметить, когда Двэйн успел исчезнуть с того места, где только что стоял, и где теперь стоял Лаэндвейр, глядя на разрубленные доски.

Двэйн мелькнул в воздухе, но вскоре появился в другом месте на арене. Он не мог использовать магию, однако мастерски использовал свою физическую силу, которой ему было не занимать, ведь он больше половины жизни посвятил изнуряющим боевым тренировкам.

Лаэндвейр обернулся в сторону Двэйна, который ненавязчиво улыбался, натягивая тетиву лука. Лаэндвейр вновь ринулся в атаку, вмиг меч оказался перед лицом Двэйна, но он снова отступил и исчез из поля зрения Лаэндвейра.

Воин Храма Предков еще не успел обернуться, как почувствовал острую боль в районе запястья. Удар пришел ровно в рукоятку меча, и был настолько силен, что Двэйн чуть было не потерял свое оружие.

«Неужели он сильнее меня? Не бывать этому!» — подумал Лаэндвейр.

«Пускай у него изощренный ум, но без магии он не одолеет меня!»

Взмахнув мечом, Лаэндвейр вновь с криком побежал в сторону Двэйна, ведь в своих кругах он был первым среди равных. Двэйн же слышал свист лезвия вражеского меча и видел стремительно приближающегося противника, однако на этот раз вместо того, чтобы вновь отлететь в сторону, он… он… уклонился от удара.

На одной из почетных лож на трибунах имперский воин Дик с серьезным лицом разглядывал происходящее, приговаривая:

— Что ж, а он неплохо двигается, я почти не могу за ним уследить, Ваше Величество, Двэйн и вправду очень силен! Я бы вряд ли устоял против него на арене…

В соседней ложе Дэлон наливал уже не первую чарку вина, но и он также сосредоточенно наблюдал за Двэйном.

— Этот Лаэндвейр уже показал все, на что способен, а Двэйна так и не достал! А Двэйн и вправду оказался недооценен всеми нами!

Публика на трибунах же тем временем давно позабыла о всех возгласах и кличах, видя лишь две тени, гоняющиеся друг за другом и сталкивающиеся с оглушительным звоном. В воздухе над ареной периодически слышались звонкие удары, звук свиста лезвия и яростные крики. Доски пола арены то и дело трескались. В конце концов, выбившийся из сил Лаэндвейр отступил назад, однако воин Храма Предков не забыл о своей многолетней выучке.

Уклонившись от очередной атаки Двэйна, Лаэндвейр вновь потерял его из виду. Но мгновение спустя он обернулся, краем глаза увидев кулак Двэйна, который молниеносно ударил ему в грудь. Раздался звук душераздирающего хруста, и Лаэндвейр отлетел назад от сильного удара.

Воин Храма Предков гулко выдохнул, силясь встать. Доспех был пробит. Выплюнув сгусток крови, Лаэндвейр поднялся на ноги, пошатываясь из стороны в сторону.

Оглядевшись, он увидел разрушенную арену и заскрипел зубами:

— Почему не атакуешь? — воскликнул Лаэндвейр .

Двэйн вмиг оказался возле противника. Его голос был необычайно умиротворенным и спокойным, однако тон Двэйна отнюдь не был столь же приятным.

— Ты должен понять, Лаэндвейр, я вовсе не твой соперник! — сказал Двэйн. — Только что я мог бы лишить тебя жизни в один миг!

— Я — гордый воин Храма Предков! Я готов защитить свою честь и честь своей общины! Нападай!

Двэйн покачал головой:

— Смелость всегда звучит красиво, но никак не безрассудство!

Лаэндвейр покраснел от злости и двинулся на Дэйна. Его походка была тверда, будто он вовсе не был ранен. Он увидел, что Двэйн стоит на одной руке.

Взмахнув мечом, Лаэндвейр намеревался попасть Двэйну в голову, но тот резко сменил позицию, встав параллельно земле. Меч Лаэндвейра скользнул мимо, рассекая воздух и издав оглушительный свист. Акробатика Двэйна просто не поддавалась объяснению с точки зрения здравого смысла!

В глазах зрителей Лаэндвейр был несравненным воином, его неудачные атаки казались чем-то невозможным. Теперь же каждое движение Двэйна казалось легким, изящным и безупречным.

Двэйн держал в руках лук, но был похож на танцора. Он будто предсказывал все движения Лаэндвейра наперед, легко уклоняясь от его яростных атак.

— Неужели это все, что ты можешь? — гневно взревел Лаэндвейр. — Иди сюда и сражайся!

Двэйн остановился на месте, прокричав:

— Хочешь сразиться? Что ж, давай! — Лаэндвейр напугался, но вмиг поднял меч и настороженно пошел в атаку, не пытаясь более уклоняться.

Двэйн взмахнул луком и зацепил меч Лаэндвейра. Затем, не оставляя Лаэндвейру шанса вырваться, метнулся ему за спину, перенаправляя и разворачивая по пути меч Ландвейра.

Дэлон, да и все остальные, кто был в почетной ложе, не на шутку взволновались, наблюдая за движениями Двэйна, которые он выполнял с чудовищной точностью.

— Что… что это за техника? Какое-то смертоносное рукомахание!

Несколькими легкими движениями Двэйн направил меч Лаэндвейра ему в руку. Меч вонзился чуть выше кисти Ландвейра.

— Что ж, я наигрался, — заключил Двэйн.

Следующие движения Двэйна не смог разглядеть ни один человек из всех присутствовавших в тот день на арене. Темный силуэт Двэйна скользнул, будто в дымке.

Двэйн уходил без единой царапины, даже брызнувшая кровь не попала на его одежду. Лаэндвейр же теперь и вовсе не пытался сопротивляться, ведь после того как Двэйн ушел (нет, уход здесь – отнюдь не подходящее слово!), а скорее уплыл, Лаэндвейр застыл на месте не в силах пошевелиться.

— Я же говорил, не стоило тебе бросать мне вызов! — повернувшись, Двэйн ушел прочь.

Несколько секунд Лаэндвейр неподвижно стоял, трибуны молчали. Внезапно его тело покрылось небольшими красными царапинами, напоминающими нити. В следующее мгновение его голова соскользнула с шеи и упала на землю. Молчание трибун не прерывалось, все недоуменно смотрели на мертвое тело. Но Двэйн уже был далеко…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 512. И вправду знаете меня**

Когда отрубленная голова Лаэндвейра упала на землю, арена вмиг вся наполнилась неясными криками, вмиг заглушившими все окружающие звуки. Зрителей невообразимо раздражала эта нелицеприятная кровавая сцена.

Могучий воин восьмого уровня, рыцарь Храма Предков, живой человек, в один миг лишился головы! А его убийца еще и пританцовывал все это время, будто был не на арене, а на танцевальном вечере… как такое возможно!? Шокированные видом крови, расчлененки и танцев зрители принялись что-то восклицать, многие в ярости рвали на части свои билеты о ставках. Те же, кто ставил на Двэйна, теперь надрывали глотки в ликовании.

Зрители, теснясь, стали спешно покидать арену, стражники сбивались в строй, готовясь к беспорядкам. Трибуны напоминали огромный улей, перерастающий в неуправляемую стихию. Ничего не возможно было расслышать, были видны лишь люди, кричащие что-то с безумными лицами.

Принц-регент встал со своего места и вышел из ложи на балкончик, всматриваясь в балкончик на противоположной стороне, где только что были представители Храма Предков. Однако там, как ни странно, никого не было!

Неизвестно, когда именно Павел Шестнадцатый ретировался. В момент, когда голова Лаэндвейра упала на землю, Принц-регента также озарила внезапная мысль:

«Неужели он это сделал? Да! Действительно, сделал! Он лично разделался с рыцарем Храма Предков восьмого уровня! Это пощечина им всем!»

— Тьфу! Чертов Двэйн! Ну ты крутой, сукин сын! — выругался Принц-регент.

На арене по-прежнему не стихал гомон, Двэйн же спокойно шел по тихой аллее небольшого зеленого сквера. Он еще помнил, с каким страхом на него смотрели те два стражника, мимо которых он прошел на входе, и это непременно добавляло ему самолюбия.

Двэйн надменно взглянул на них, взмахнув луком, и прошел в город. Воины же продолжали стоять на посту, как ни в чем не бывало, будто никто мимо них и не проходил. Внезапно Двэйн остановился и замер, как вкопанный. На парковой лестнице безмолвно стоял чей-то ярко белый силуэт. Помолчав, Двэйн растянулся в улыбке, не сводя взгляда с белого незнакомца.

— ГосподинПервосвященник, неужели вы пришли выразить свое недовольство? Здесь отнюдь не подходящее место!

Первосвященник стоял на третьей ступеньке лестницы, которая не смогла вместить бы двух человек сразу, отрезая таким образом путь Двэйну, и он вовсе не собирался пропускать Двэйна.

— Я не знал, что ты и вправду убъешь его… — промолвил Павел Шестнадцатый.

Его голос эхом разнесся по пустому парку. Двэйн будто иголку проглотил, пристально глядя на старика и молча.

— Случилось много всего, я думаю, мы оба этого не хотели. Я не ожидал, что ты отправишь людей на мою землю проливать кровь. Я не знал, что с ними придет ангел, а виноват в его смерти впоследствии окажусь я…

— Ты говоришь о Сфинксе?

Павел шестнадцатый медленно стал спускаться к Двэйну.

— Ты убил его, но тебе не стоит винить себя… ведь я ему не хозяин… — говоря, Павел указал пальцем в небо. — Она спросит с тебя за это!

Двэйн громко засмеялся.

— Ты очень храбр… — вздохнув, заключил Павел Шестнадцатый.

В его глазах было какое-то неясное чувство.

— Я никогда и не был трусом… — ответил Двэйн.

Чрезмерная решимость придала Двэйну высокомерия и злобы. Он сделал пару шагов вперед, указывая пальцем на Первосвященника.

— НЕ зли меня, старик! И не пытайся шпионить за мной! Со мной шутки плохи!

Первосвященник молчал, будто ему попросту нечего было ответить на злорадства Двэйна. Если бы рядом сейчас кто-то был, этот кто-то не на шутку изумился бы, глядя на молчащего в растерянности Первосвященника Храма Предков.

А ведь Павел Шестнадцатый, Первосвященник Храма Предков, преклонил голову перед Двэйном, будто просил о прощении.

— Я приношу извинения за себя и свою общину, — сказал Первосвященник.

Лицо старика было спокойным и умиротворенным.

— Я думаю, ты понимаешь, и Принц-регент понимает, да мы все это давно поняли, сейчас вовсе не удачный момент для войны.

Двэйн все пытался усмотреть икренность в глазах Первосвященника, но провалился, ведь глаза Первосвященника были проницательнее. Два человека долго молчали, глядя друг на друга. Наконец, Двэйн заговорил:

— А что же с Хуссейном?

Первосвященник же, как ни странно, вовсе не отреагировал на этот вопрос.

— Согласно его участи, он должен быть мертв. Я надеюсь, он уже давно сам удавился! Я могу опубликовать данные о его гибели, и его поиски прекратятся.

— В таком случае, вопрос исчерпан!

— Я скажу всем, что он мертв, и даже если кто и встретит Хуссейна, все равно не поверит, что это Хуссейн!

— Заметано! Но этого пока маловато! — бросил Двэйн.

Первосвященник пристально взглянул в глаза оппонента:

— Не ставь слишком высокую цену, сынок!

— Во-первых! — Двэйн вытянул палец вверх, взглянув на одного из крупнейших религиозных лидеров Империи, и заговорил тоном, в котором не было и капли уважения. — Во-первых! Я тебе не сын! Во-вторых, я ненавижу такие обращения! Если хочешь о чем-то договориться, не зли меня! И в-третьих, цены буду устанавливать я!

Первосвященник молчал, но рука с жезлом дрожала, что говорило о том, что старик явно в смятении. Двэйн заговорил равнодушным и холодным тоном:

— Мы оба знаем, что этот парень – всего лишь пешка.

Двэйн показал рукой в сторону арены, откуда до сих пор доносился шум толпы.

— Лаэндвейр, ведикий воин Храма Предков? Все же, всего лишь пешка, да и только! Скажу вам честно, я вовсе не послушный ребенок вам! Неужели ты думал, что узнал обо мне все, послав своих шпионов? Неужели ты думал, что отступлю? То, что случилось сегодня на арене – мой тебе ответ! И скоро отступать будеш ты! Ты недооценил меня, и переоценил мое чувство ответственности! А я, твою мать, вовсе не ответственный! Решил разжиться по-быстрому? Я могу и Шитьегера прикончить!

Первосвященник глубоко вздохнул.

— Ха, а ты только сейчас это понял? — продолжал Двэйн.

— И как ты мог думать, что рейд твоих солдат на мою территорию может остаться незамеченным и неотмщенным?

Наконец, Павел Шестнадцатый поднял глаза на Двэйна:

— Ты и вправду хочешь войны, Двэйн? Я не верю, что ты настолько храбр! Я не верю…

— Вы совсем не знаете меня! — оборвал Первосвященника Двэйн, усмехнувшись.

Затем Двэйн сказал то, что вправду заставило Первосвященника содрогнуться:

— Не сомневайся, старик, я поверну народ Империи против вас! Ты не веришь мне? В моем подчинении четыре могучих героя! А если не хватит, подоспеет моя армия, насчитывающая сто тысяч могучих воинов. Не забывай о секретном оружии моего рода! Ты не знаешь меня, старик, совсем не знаешь, я гораздо более жестокий, чем кажусь!

Первосвященник тяжело дышал:

— Ты человек, не забывай об этом!

— Люди все исключительные эгоисты, и ты не забывай!

— Поверь, я могу превзойти все твои худшие ожидания!

Двэйн сердито смотрел в глаза Первосвященику.

— Сегодняшнее представление на арене – яркий тому пример. Если до сих пор не веришь, считай, что все только начинается! — голос Двэйна звучал решительно, как никогда.

Не колеблясь ни минуты, Двэйн пошел к выходу из парка. Первосвященник поднял взгляд в его сторону. Выходом из парка служила деревянная дверца. Когда Двэйн уже собирался покинуть это место…

— Подожди! — беспомощно крикнул старик.

— Скажи, что ты хочешь? — продолжил он уже более решительным тоном.

— Во-первых, прекратите слежку за Хуссейном! Он отныне мертвец! Не тревожьте его! Во-вторых, мне решать свой титул! Мне не нужен никакой проповедник северо-запада! Я и есть этот проповедник! Северо-запад мой! Твои люди не имеют права там находится! В-третьих! Никаких больше воинов Храма Предков на арене моих турниров! Еще раз увижу – буду убивать вас одного за другим! В-четвертых! Скоро я объявлю, что наша горячолюбимая царевна скончалась от болезни на Северо-западе, и вы должны будете отнестись к этому должным образом. Я думаю, вы меня поняли! В-пятых!

— Ты спятил! — воскликнул в возмущении Первосвященник. — Я не смогу принять так много требований за раз!

— Придется… — равнодушно ответил Двэйн. — Мои территории граничат с вашими, если вы не принимаете мои условия, то я немедленно отправляю через границу войска, которые будут уничтожать все на своем пути! Вы вновь не верите?! Как ты думаешь, если я решу атаковать твой дом завтра, на чью сторону встанет Принц-регент?

— Только если ты тоже решил умереть! — дрожа, воскликнул Первосвященник.

Двэйн с огорчением взглянул на Первосвященника, затем вновь прошептал:

— Я ведь уже сказал, что вы вовсе не знаете меня! Я уже давно вырос! Если кто и хочет моей смерти, сам он тоже в живых не останется! Не забывай, у меня есть силы и на море! Они с радостью высадятся на ваш берег! В-общем, ваше величество, не советую играть с огнем!

Руки Первосвященника дрожали:

— Хорошо! Будь по-твоему!

— Погоди, я еще не назвал пятого условия! В-пятых, я хочу сделать вам предложение… — Двэйн огляделся по сторонам, потом вновь продолжил. — Господин Первосвященник! Вы только что напомнили мне, что я-человек! Это правда! Но и я хочу напомнить вам, что вы – тоже! А потому не думайте, что эти небожители и небесные посланцы станут по-настоящему ценить вас! Люди для этих существ не более чем низшие создания!

Первосвященник молчал.

— Я жду ответа!

— Хорошо… — выдавил из себя Первосвященник, скрипя зубами.

Двэйн заметно повеселел, его походка стала легкой и плавной.

— Спасибо вам, ваше величество Первосвященник! — пробарабанил Двэйн.

Первосвященник же был мрачным и подавленным. В конце концов, Двэйн, наконец, скрылся за дверью парка. Смотря в небо, он сказал:

— Враги все пустышки, ничего из себя не представляют!

— Убийство этого рыцаря вовсе не было большим подвигом! Всего-лишь сигнал, звучащий для общины храмовников так: Я ничего вам не уступлю! Если продолжите так себя вести, умрете все!

\*\*\*\*

В тот вечер Ланьхайюэ сидел на крыльце своего поместья. Он сидел, привалившись к сатору деревцу и попивая остывающий чай. Сидящая напротив Ай-лоу, наконец, возразила:

— Это было вынужденной мерой! Или гибнет враг, или ты!

Не выдержав, Ланьхайюэ вздохнул:

— Двэйн и вправду оказался крепким орешком! Даже при всем давлении, он не пошел на компромисс…

— Что же ему осталось делать? — не удержавшись, спросила Ай-лоу.

Ланьхайюэ переменился в лице.

— У нас бы началась величайшая гражданская война в истории, если бы Двэйн прогнулся под них.

Ай-лоу закусила губу, на ее лице была серебряная маска, и Ланьхайюэ не мог разглядеть ее.

— Я думаю… он не смог бы так сделать…

— Но сейчас… — сказал Ланьхайюэ со смехом. — Я его действительно не понимаю. Вот знаешь, мой ученик Филипп как-то раз рассказал мне, что Двэйн, напившись как-то, сказанул пару раз достаточно интересные вещи…

— Какие такие вещи?

— Я… я не знаю, я лишь пекусь о безопасности своих людей… ведь неровен час, и все мы можем погибнуть! — тут Ланьхайюэ переменился в лице.

— … и тогда Двэйн сказал, что пускай все погибают…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 513. Меня не остановить**

Новость о кровавой расправе, которую учинил Герцог Тюльпан над своим противником на арене Турнира, быстро разлетелась по окрестностям, обрастая душераздирающими подробностями.

Скорость же, с которой слух разлетался, все увеличивалась. Повсюду люди из всех сословий обсуждали жестокость и безумие Герцога Тюльпана, а также то, что сделают храмовники в ответ. Но, к всеобщему удивлению, храмовники молчали.

Прошло уже три дня после злополучного происшествия, но никакой реакции так и не последовало. Напротив, все говорило о том, что все воины Храма Предков, принимавшие участие в турнире, попросту побоялись участия в турнире! Это был чистой воды, ничем не скрываемый страх. Из всех прочих участников, коих было весьма и весьма немало, только воины Храма Предков внезапно стали отказываться от участия.

Из сорока шесть лучших воинов, победивших в турнире, теперь не было ни одного участника-представителя воинов Храма Предков. Рыцарский же орден, организовавший турнир, столкнулся с проблемой, ведь в список лучших воинов должны были войти пятьдесят человек, включая Роландовских воинов, но раз воины Храма Предков внезапно самоизолировались, победителей было всего сорок шесть.

Все, что теперь могла сделать организующая сторона – это выбрать несколько лучших воинов из числа тех, кто уже бился, но проиграл в турнире, дабы заполнить этот внезапный пробел.

Завербовали и нескольких воинов-мечников из имперской армии, пообещав им щедрое вознаграждение в случае победы и обязательную прибавку к жалованию за участие. Так или иначе, но турнир необходимо было продолжать. Пятидесяти чемпионам вновь предстояло кровопролитие и смертоубийство.

Однако на этот раз противник Двэйна внезапно отказался от какого-либо своего участия. Вся эта история напоминала шутку! Увидев смертоносный танец великого и ужасного Герцога Тюльпана, а также жестокое кровавое убийство воина восьмого уровня, соперник попросту предпочел остаться в живых и не участвовать в турнире.

Бегство с арены после начала боя было бы прямой дорогой к потере лица, но отказ от боя заранее, в свою очередь, ничего плохого не сулил. В следующем круге турнира победителями должны были выйти двадцать пять человек, после чего был бы устроен дополнительный бонусный бой, ведь количество участников было нечетным.

Последнее свободное место занял Двэйн, ведь никто не сомневался в его силах и боевых навыках. Каждый из двадцати четырех участников из всех сил надеялся, что не окажется на одном ристалище с Двэйном. Двэйну оставалось лишь просто оставаться среди участников турнира, и путь к победе был ему обеспечен, ведь с врагами даже не приходилось сражаться, они сами освобождали Двэйну дорогу.

Подумать только, все потенциальные противники Двэйна буквально выбывали из турнира, умирая от страха. Безусловно, это было ударом по репутации воинов Храма Предков, да и многих других, тоже. Храм Предков по-прежнему лишь хранил молчание.

Главный «Потерпевший» всего происшествия по-прежнему безмолвствовал и бездействовал. Дэлон по-прежнему считал денежки с сияющим взглядом, ведь они пополняли его карман каждый день. Теперь он даже засыпал в обнимку с мешками денег. Жалкую клячу он давно сменил на благородного степного скакуна.

— Мы неплохо сработались, не правда ли? — сказал Дэлон после объявления очередной победы Двэйна.

— Я еще помню, как в пошлом году я ел свой единственный кусок горького черного хлеба, но сейчас… даже на завтрак мне подают отборную икру с юга. Жизнь – просто чудесная штука!

— Ты и в подметки не годишься Герцогу Тюльпану! — все продолжал язвить слуга.

— Эээ… — Дэлон молчал в задумчивости. – Да будь он девушкой, я бы так не поступил! Кстати, о дамах! Я ведь уже не молод, не пора ли подыскать себе невестку из числа молодых красавиц? Говорят, свадьба – то, чего зачастую не хватает мужчине для полного счастья в жизни!

— Мечтай, мечтай… — пренебрежительно бросил в ответ слуга. — Девушка, что пошла бы за тебя замуж, еще, скорее всего, и не родилась!

Дэлон разозлился:

— Ах, ты, мерзкий старикашка! Когда я стану хозяином поместья, то первым делом выгоню тебя прочь! ТЫ – неблагодарный слуга!

На удивление, старик просто замолчал, уставившись в пол. В его глазах была грусть. Спустя несколько минут он прошептал:

— Скажи мне, когда этот орден роландовских рыцарей будет окончательно основан, что ты будешь делать тогда? Ты присягнешь на верность Двэйну? Откроешь ему свой маленький секрет, хаха?

— Хороший вопрос, это и вправду серьезная проблема!

Дэлон с серьезным видом поднялся с кресла, затем задумчиво взглянул на слугу и, усмехнувшись, сказал:

— Жаль, что я больше всего ненавижу отвечать на подобные вопросы… иди, выпей, что ли!

Слуга не на шутку разозлился:

— Да ты просто маменькин сынок!

— А ты старый маразматик! — огрызнулся Дэлон.

Идя по ровному ледяному полю, никогда не знаешь, в каком месте лед даст трещину и предаст тебя… когда на льду нет ни снежинки, лишь чистая ледяная гладь, стоящая здесь невесть какое тысячелетие. Даже когда солнце не слишком яркое, лед отсвечивает и ярко блестит. И его отражение слепит тебя, не давая разглядеть опасности.

Поднимаясь же в гору, ты видишь лишь окутанные черным дымом склоны, не подозревая, что же ждет тебя на вершине. Дойдя до вершины, ты обнаруживаешь, что она кишит ужасными тварями, и вот, попав туда, ты думаешь, что очутился в самом страшном сне из всех возможных. Вся вершина состоит из металла, и твари, шагая по ней, издают отвратительные лязгающие звуки.

Возглавляет же их огромный, но безумный великан, неудержимый, подобный младенцу. Люди не ходят сюда, а потому весь этот ужас сокрыт от глаз человечьих, будто кошмарный сон. Обдаваемый ледяным морозным ветром, картину замыкает коренастый всадник в блестящих доспехах, объезжающий толпу монстров на огромном коне.

Они говорят, что им чертовски скучно здесь, ведь магический круг, удерживающий их, никак не разрушается, не помогает даже кровь дракона.

Король эльфов все никак не возвращался, дабы освободить их. Он провел в своей вотчине уже несколько месяцев, совсем не показываясь, хотя его армия уже давно была снаряжена, вооружена и готова выступать на войну. Оставалось лишь пробиться сквозь защитное ледяное кольцо! В их представлении, за ледяным кругом их ждала шикарная жизнь, лишенная тех тягот, что им приходилось преодолевать там, откуда они пришли.

Там, за ледяным кругом, было солнце, плодородная земля, и охраняли эти богатства какие-то жалкие людишки. Но магический круг вмиг рвал на куски даже самых крепких и мощных орков! Только лишь потеряв несколько сот своих, орки, наконец, оставили безрассудные попытки прорваться через кольцо силой. Оставалось лишь ждать, пока явится эльфийский король и покончит с проклятым кругом.

Один из сильнейших магов темного воинства, пытаясь разрушить магическое кольцо, просто сошел с ума. Никто не знал, какова природа этого магического кольца, было известно лишь то, что участь вошедшего в это кольцо незавидна… потому попытки были оставлены.

Однако не стоит забывать, что и людишки пройти сюда не могут. Но вот недавно произошел случай из ряда вон выходящий. Появился некий солдат по имени Лу-лу, он был силен, как бык, мог голыми руками завалить дерево. В армии он служил всего полгода, но уже командовал патрулями и слыл крайне ответственным воином.

Лу-лу же понимал, что пройти это поле человек едва ли способен, оно вообще вряд ли пропускает живых существ, но и ждать приказа от короля эльфов смысла также не было, ведь мы стоим здесь уже не менее двух лет, пора бы уже принять меры, а то терпение заканчивается.

— Смотрите! Люди! Неужели я не прав!? — орки всполошились, Лу-лу пренебрежительно сплюнул на землю.

Неужто этот парень столь ненавидит людей?

Лу-лу вытащил из ножен свой ятаган, приложив его к плечу.

— Эй, засранцы! А ну, заткнитесь! Я не выспался!

— Прости, Лу-лу, но там правда людишки!

Вот тогда Лу-лу вскочил как ошпаренный. Орки вовсе не боялись людей, их даже приятно было бы поубивать, чтобы хоть как-то развлечься. Так или иначе, все ждали, затаив дыхание.

Лу-лу вскочил со своего места и стал глупо озираться по сторонам. Одинокий человеческий силуэт брел по ледяному озеру. Человек был облачен в белого цвета одежды, его голову закрывал капюшон длинного плаща. Но было в нем что-то нечеловеческое. Он не шел, а буквально плыл надо льдом, периодически ускоряясь до неимоверной скорости. Его будто несло ветром, которого не было. Именно! Не было никакого чертового ветра!

Как только таинственный странник перешел границу озера, несколько отрядов орков молниеносно ринулись в атаку. Они яростно и восторженно кричали, наконец, встретив хоть какого-то врага, которого намеревались убить с огромной радостью.

— Человек! Живой человек! Осторожно! Он странный какой-то!

В голове Лу-лу мелькнула подозрительная мысль… он сразу смекнул, это был Байхэчоу…

Байхэчоу сбавил ход.

— И это и есть железная гора? Здесь живут драконы? — Байхэчоу зажмурился и стал всматриваться вдаль, откуда к нему бежала толпа орков.

Байхэчоу ненавязчиво улыбнулся, прошептав:

— Орки? Ну, надо же!

Байхэчоу стал медленно сближаться с бегущими навстречу орками. Он легонько взмахнул рукой именно в тот момент, когда Лу-лу приказал оркам убить волшебника, и в это же мгновение начался настоящий ад!

Головы орков в один момент взорвались, оросив окружающее пространство дождем кровавых брызг.

Спустя несколько секунд орки повалились, как тряпичные куклы. Стоявшие позади орки застыли в ужасе, не в силах шевельнуться.

Лу-лу же безразлично смотрел на происходящее хладнокровным взглядом. Земля была сплошь усеяна трупами. Повсюду были лужи крови. Но Лу-лу единственный, кто не потерял самообладания. Подняв над головой меч, он громко взревел, отправляя в бой следующий отряд.

Лу-лу был здорово разгневан этим взявшимся из ниоткуда магом. Спустя несколько минут, и второй отряд напоминал груду кровавых тел, маг лишь шевелил рукой, и это ужасное движение не на шутку вселяло страх даже в черные сердца орков. Но Лу-лу до сих пор не сомневался, что оркам не ведом страх, а потому он не переставал отправлять на смерть новые орочьи банды.

Лу-лу, в конце концов, и сам устремился в атаку. Сблизившись с магом, он метнул меч, намереваясь таким образом отрезать магу башку. Лу-лу не боялся смерти, но хотел посмотреть, долетит ли его меч до Байхэчоу.

Маг даже не поднял рук, принимая летящий меч. Только в воздухе перед магом внезапно сформировался огромный огненный шар, который сжег летящий меч до тла.

«Как… такое возможно…» – подумал Лу-лу.

Маг же вмиг оказался возле Лу-лу.

— Хороший воин? Что ж… неплохо!

Орк взглянул на мага и вскинул засапожный нож. Лу-лу уже было собирался метнуть его в мага, как его ноги сковала острая боль, затем неведомая сила потянула его в сторону врага.

Обернувшись, он с ужасом увидел самого себя. Его душа покинула его же тело и двигалась в неизвестном направлении. Его тело безвольно лежало в луже крови.

— Скажи мне, кто в вашем роду самый сильный? — спросил, глядя на орка свысока, Байхэчоу.

Больше всего Лу-лу изумило то, что этот человечишко столь безупречно говорил на орочьем наречии. Лу-лу чувствовал свою смерть, но не собирался сдаваться, продолжая бороться изо всех сил.

— Почему! Почему! Почему! — выкрикивая это слово, Лу-лу даже не слышал сам себя.

— Ты не можешь, как… — внезапно изо рта орка хлынула кровь.

— Пройти через круг? — продолжил за него Байхэчоу. – Спокойно… ведь я его хозяин!

Таков был ответ Байхэчоу, однако орк его уже не услышал…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 514.1. Он пришел!**

В третьем отряде орков, отправившимся на подмогу погибающим товарищам из второго отряда, отправилась орочья банда, в которой были наездники на волках. Их предводителя звали Думинесом.

Эти орки постоянно тренировались объезживать диких волков и добились в этом немалых успехов. Волки носили оркам провиант и тяжелое вооружение, когда орки выматывались и уставали, разрабатывая шахты в горах.

Несколько дней тому назад эта банда орков поссорилась с другой бандой, устроив резню за право называться лучшим отрядом. По правде говоря, даже сам король Эльфов не знал, у какого отряда орков мечи острее.

Отряды Думинеса и Янши работали в одном из тоннелей, когда Янши услышал звук чьего-то рога, говоривший о тревоге. Янши ринулся на звук, набрасывая доспехи по пути.

— Кто там трубит в рог? — ревел бегущий орк.

Звук рога предвещал скорую битву и служил в орочьих армиях сигналом к срочному сбору всех воинов в лагере. Ложный сигнал рога карался казнью, ведь сигнал рога был сигналом смертельной опасности.

Почти сразу Янши заметил нескольких солдат-орков, бешено несущихся на звук рога с алебардами наперевес. Увидев своего командира, солдаты пали ниц.

— Повелитель! Там люди! Человек!

— Человек? — изумился Янши.

— Как? Это невозможно! Откуда люди знают, что мы укрываемся здесь? Пускай даже и знают, но как они перешли магическое кольцо? Сколько их?

Янши обнажил ятаган и стал придумывать план действий.

— Один…

— Что… — впал в полную растерянность Янши.

Байхэчоу стоял среди луж крови, но его белое одеяние было кристально чистым. Повсюду лежали окровавленные трупы, почти все посланные в атаку орки уже были жестоко убиты Байхэчоу.

К магу сбегались все новые отряды орков, но маг и рукой не шевелил, лишь недвижно стоял посреди тел, однако один его взгляд наводил на орков страх. Его взгляд окутывал холодом и вызывал желание бросить оружие и бежать прочь.

Кровожадный парень! Орки же теперь не шли к Байхэчоу напролом нестройной толпой, а старались окружить, не оставляя путей к отступлению. Плотное кольцо орков сжималось вокруг мага. Никто не решался броситься в атаку, на это орки просто не имели права, уже и без того полегло много бойцов.

— Все назад! Повелитель идет! Дорогу Повелителю! — послышались крики в орочьем строю.

Янши широким и тяжелым шагом вышел впереди строя. Орки били в щиты, звенели наплечниками и налокотниками, они ликованием встречали своего командира:

— Он пришел! Это он!

Янши пренебрежительно взглянул в сторону одинокого мага:

— Хм… один человек, и смог пройти кольцо, даже сильнейшие из них не могли этого сделать!

Природная жестокость и воинственность орков вселила в душу Янши только одну мысль:

«Убить его!»

Но яростной атаки на мага не последовало. Волна неясных возгласов прокатилась по орочьим отрядам.

— Господин, он не так прост, как кажется…

— Всего лишь один человечишко, и только… заткнись! — оборвал его Янши.

Янши пристально вгляделся в Байхэчоу. Личный отряд Янши выглядел весьма уверенно, глядя на Байхэчоу и готовясь ринуться в бой. Эти орки были гораздо крупнее остальных.

Байхэчоу обернулся и стал столь же равнодушно смотреть и на предводителя орков. Когда несколько гвардейцев Янши пошли в атаку, Байхэчоу приободрился. Он левитировал над землей. Его конечности не касались поверхности льда, и это приводило в неистовый ужас.

— Неужели это маг? Маги бояться ближнего боя! Сближайтесь с ним!

Байхэчоу легонько взмахнул рукой, и трупы орков вокруг него зашевелившись, стали подниматься на ноги и безвольно размахивать мечами, подобно марионеткам. У них отсутствовали головы, у многих были промяты или пробиты доспехи.

Мертвые тела медленно двинулись в сторону орочьего войска, неказисто шевеля поломанными конечностями, в которых еле держались мечи. Это душераздирающее зрелище напоминало дьявольский кукольный театр. Они двигались медленно и чуть не падали друг на друга. Солдаты из отряда Янши хоть и были не на шутку шокированы зрелищем собственных мертвых воинов, двигающихся, будто безвольные куклы, но страха это зрелище в них не разбудило. Напротив, они с остервенением и ревом ринулись в бой. Гвардейцы Янши скрестили мечи со своими же мертвыми собратьями. Они были крупнее и сильнее прочих рядовых орков.

Вскоре всю землю устилали разрубленные на части уже по второму разу орки. Неизвестно, как Байхэчоу поднимал их, что за магия способна на такое. Вскоре все марионетки были разрублены на части и более не могли продолжать бой, но и среди гвардейцев Янши не было нескольких человек.

Прочие орки в оцепенении стояли позади, Байхэчоу что-то прошептал на неизвестном оркам языке, после чего вновь поднял руку кверху, указав пальцем в сторону орков. Мгновение спустя из его пальца вырвался едва различимый красный луч света, скользнувший в сторону орков. Луч света пронзал орков насквозь, прошивая щиты и доспехи, будто бумагу.

Кому пробивало голову, кому отрезало руку или ногу, кого протыкало насквозь. Вскоре несколько гвардейцев повалились на землю. Байхэчоу лишь щелкнул пальцами, как убитые только что орки-гвардейцы стали восставать, будто марионетки, и атаковать своих былых однополчан. С их тел сваливались куски мяса, обнажая кости.

Байхэчоу внимательно смотрел на шатающиеся из стороны в сторону скелеты орков.

— Да, да… это – то, что нужно! Хотя… все же не то, что кости тигра…

Наблюдая, как отряд отборных орков был с легкостью и изощренной жестокостью перебит магом в одиночку, Янши растерялся. Подняв меч кверху, он воскликнул:

— Приготовиться!

Войско орков вмиг разделилось на две части, освободив небольшой участок, который мгновенно заняли орки с длинными луками.

— Лучники… это что-то новое… — пробормотал про себя Байхэчоу. — Не знал, что орки стреляют из луков, обычно этим занимались эльфы… стало быть, Король Эльфов здесь приложил руку… Видимо, за последние пару тысяч лет этот низменныйй народ эволюционировал.

Орки-лучники были низкорослыми и сутулыми, но правое плечо каждого из них было огромных размеров.

На зов орочьего рога вскоре сбежалось несколько десятков орков-лучников и стали готовиться к залпу. Ярко блестели на солнце наконечники стрел. Наконечники стрел орки мастерили из нескольких слоев металла, делая их утяжеленными и бронебойными. Нужна была немалая сила, чтобы стрелять такими стрелами.

Свистящий звук резал слух, небо потемнело от тучи выпущенных стрел. Однако Байхэчоу лишь улыбнулся:

— Эх, увы, орки так и не стали истинными лучниками…

Глядя на неуклонно приближающееся облако стрел, Байхэчоу даже не двигался с места, оставаясь подобным левитирующей статуе. Стрелы посыпались на мага, как капли воды, но замирали возле его лица, падая на землю остановленными некоей неведомой силой.

Байхэчоу улыбнулся и покачал головой:

— Вы должны были догадаться, что от этого пользы не будет!

Эти слова прозвучали прямо в мозгу у Янши, что привело его в несказанное удивление. Янши вмиг попытался ответить Байхэчоу силой своей мысли:

— Назови свое имя, человек! Зачем ты пришел?

Байхэчоу молча смотрел на самого крупного из орков, ничего не отвечая, а лишь посмеиваясь.

— Что ж… ты не такой, как остальные… замечательно! Подойди, я хочу посмотреть, что из себя представляют орки, владеющие магией!

Это был уже чистой воды вызов, и Янши бросился в атаку с оголтелым рёвом. Он был одним из трех великих вождей орков, все орки и многие из людей слышали о нем как о жесточайшем из орков.

Между орком и Байхэчоу было еще не менее ста метров, но один из лежащих подле ятаганов самовольно взлетел и направился прямо в Янши, но орк с силой отбил его в сторону, после чего незамедлительно метнул в мага топор, не дожидаясь от Байхэчоу прочих подарочков. Топор врезался магу в голову.

Байхэчоу довольно покачал головой, удовлетворенный столь точным броском. Однако вскоре топор рассыпался в пепел, а Янши отлетел на несколько метров назад, отброшенный сокрушительной магической ударной волной.

«Неужели людская магия настолько сильна», – подумал орк, сплевывая сгусток черной крови на землю и вставая на ноги.

Орк скинул на землю помятый нагрудник, обнажив мощное мускулистое тело, и громко закричал. Его глаза налились кровью. Казалось, без доспехов орк был гораздо огромнее. Янши поднял свой двуручный ятаган и взмахнул им, рассекая воздух.

— Что, опять орочье боевое безумие? — воскликнул Байхэчоу и вновь сделал свой привычный жест рукой, кастуя очередное заклинание.

Янши засмеялся и стал неуклонно увеличиваться в размерах. Очевидно, это был орк, владеющий магией, и при том на достаточно мощном уровне. Орк-великан большими шагами двинулся к Байхэчоу, который теперь казался для Янши ничтожно мелким. Взмахнув огромным ятаганом, орк опустил его на голову Байхэчоу, который недвижно стоял, шепча заклинание.

Однако в один миг лезвие ятагана оказалось у мага в руке. Неизвестно, как магу удалось захватить свистящий с невероятной скоростью орочий меч. В следующее мгновение, Янши почувствовал, будто ударил по железному доспеху. Волна отдачи болью прокатилась по рукам орка-гиганта. Лезвие ятагана же по-прежнему было в руках мага. Орк принялся одергивать меч, но это получалось у него крайне медленно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 514.2. Он пришел!**

Раздался хруст, и все тело орка стало покрываться неровными трещинами, орк пронзительно взвыл.

Янши отшатнулся на несколько шагов назад, истекая кровью.

— Хм, а кровь-то почти человеческая, с каких это пор в жилах орка течет кровь людей?

Маг медленно пошел вперед по воздуху в сторону уже лежащего на земле орка.

— Спасибо, сегодня я понял многое… надо больше присматриваться к мелочам… исследовать тела врагов, например… сегодня я уже собрал достаточный урожай, но завтра я вернусь… — обернувшись, маг стал отдаляться, совсем не обращая внимания на тяжело раненого орка.

— Все сюда! Спасайте Повелителя! — слышалось со всех сторон.

Байхэчоу обернулся, взглянув на спешащих к раненому Янши орков, взмахнул рукой, и весь отряд орков сгорел заживо, превратившись в пепел.

Байхэчоу еще несколько минут левитировал в воздухе, мерно отдаляясь, затем исчез вдали.

— Он еще вернется за нами… — послышалось откуда-то издалека.

Лежащий на земле и истекающий свежей кровью Янши все никак не мог понять, откуда взялся этот человек, кто он такой вообще. Ему вспомнились слова Короля Эльфов о том, что на земле полно людей, сила которых во много раз превосходит силу его самого и орков подавно. Он вспомнил тот шрам на лице Лосюэ.

— Скорее… пошлите гонца к Королю Эльфов! Предупредите его! — Янши с трудом встал на ноги, огляделся и увидел груды трупов и оторванных конечностей, устилающие всю землю.

Наконец, весть об ужасной мясорубке достигла вершины горы, где находилась ставка Короля Эльфов. Совет старейшин орков ожидал от Лосюэ ответа, что же им дальше делать?

Король Эльфов уже давно заперся в своей обители, не появляясь на глаза кому-либо. Никто не знал, чем он там вообще занимается. Но все почитали Короля Эльфов, а потому усомниться в его правоте не могли.

Лосюэ же прибыл в эльфийский дворец для участия в совете князей эльфов. С безжизненно бледным лицом он вошел в зал совета. Казалось, он стал немного старше, хотя сие и не свойственно для эльфов. Казалось, его разум наводнило множество тревожных мыслей.

Он вздохнул и протяжно произнес:

— Похоже… он пришел!

Внезапно старейшины эльфов повскакивали со своих мест. Каждый стал кланяться пришедшему Лосюэ. Запах, исходящий от Лосюэ, был расслабляющим и успокаивающим, но теперь он отнюдь не помогал.

— Что ж, я много думал об этом, и, кажется, решение, наконец, нашлось… — Лосюэ говорил, спешно спускаясь по лестнице в зал совета.

Старейшины приободрились, у многих на лицах появилась улыбка, они восклицали что-то неясное.

— Повелитель! Ваше замечательное изобретение!

Лосюэ резко обернулся, на его лице была скупая улыбка.

— Оно… уже не нужно… — в полголоса ответил Король Эльфов.

Дворец. Сумерки. Тишина. Герцог Тюльпан в полном одиночестве восседает на троне. Гвардейцы безмолвно стерегут вход, словно статуи. Убийство воина восьмого уровня на арене отныне сделало род Роулингов самым известным в Империи, эта фамилия теперь звучала в каждой беседе. И стражи, охранявшие Двэйна, в действительности испытывали за него несказанную гордость, но старались этого не показывать.

Это наш Господин! Нет ему равных ни в магии, ни в боевом искусстве! Куда там этим воинам Храма Предков до нашего Господина! Что же до их ненависти и обид… да плевать на них! Для нас наш господин куда выше любой религиозной общины!

Двэйн отдал стражам приказ никого не пропускать вне зависимости от титула гостя, дабы не навлечь лишних неприятностей, которые и без того копились, будто снежный ком. В этом дворце он вырос, здесь прошло его детство и отрочество, прочитав бесчисленное количество книг в здешней библиотеке.

В этот вечер Двэйна не оставляло чувство, будто что-то ужасное должно было произойти в ближайшее время, и Двэйн не мог удержаться и желал узнать, что же именно. Двэйн вышел на крышу самой высокой из башен замка и долго вглядывался в свет небесных светил.

Когда в уме вновь стали возникать тревожащие душу образы, Двэйн вскакивал и беспорядочно озирался по сторонам. В эту ночь на небе возникла вспышка яркого золотистого сияния, имевшего очертания огромной золотой птицы.

Вскоре, когда сияние померкло и скрылось, возле Двэйна оказалась почтовая птица, принесшая письмо. Не веря своим глазам, Двэйн сорвал печать и раскрыл конверт с дворянским вензелем.

— Орки размножились, они сильны и многочисленны, они научились стрелять из луков, их сила велика, но луки – отнюдь не единственное изменение! Они стали живучи и менее чувствительны к страху и боли! Тщательнее тренируй и вооружай воинов! Они куют оружие и доспехи из металла, что добывают в горных рудниках…

Дочитав до конца, Двэйн не на шутку изумился…

— Моих союзников весьма немного, пожалуй, ты – единственный. Если ты умрешь, меня это не обрадует. Байхэчоу.

Двэйн, выпучив глаза, устремил взор вдаль:

— Эх, старина, ты подался на север… зачем, его ведь там ждут миллионы орков….

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 515.1. Секрет арены**

Двэйн мгновенно выбросил из головы налетевшие огромным потоком мысли. Ведь даже Байхэчоу, при всей своей мощи, едва ли остановит все полчища надвигающихся с севера орков.

Его решение было безумно. Во-первых, он не был обязан защищать земли Роланда. Во-вторых, он вовсе не из тех, кто стал бы рисковать жизнью за другого. Наконец, в-третьих, он никогда бы не пошел на столь безрассудный поступок, ведь даже ему не остановить эти десятитысячные орочьи орды. Он ведь все же не бог, хоть и находится на уровне промежуточном. Ведь истребить в одиночку целую армию, в понимании Двэйна, это стояло неподалеку от сотворения мира, что было подвластно лишь богам. Но Байхэчоу даже не был Богом, он был скорее человеком, превзошедшим общепринятые уровни развития человеческих магов.

— У меня мало друзей… пожалуй, ты – единственный… если ты умрешь, меня это не обрадует… — эта фраза никак не хотела покидать разум Двэйна.

Даже при всей сложности характера Двэйна, эти слова пробуждали в нем некое сострадание и печаль. Такой стальной парень, а написал столь трогательные слова… стало быть, случилось что-то, что заставило его пересмотреть его взгляды на жизнь.

————————————

Однако Двэйн все же не был столь наивен, чтобы сходу поверить написанному в этом внезапном письме. Байхэчоу отнюдь не был дураком, и никогда бы не стал звать на помощь понапрасну, письмо могло быть и поддельным. Он никогда бы не решился бездумно атаковать превосходящего в численности врага. Стоит ли беспокоиться о нем?

Да что за вздор! Да если сама смерть погонится за ним, он ее вокруг пальца обведет! К тому же, в сердце Империи в последнее время произошло слишком много событий, стоивших внимания Герцога Тюльпана. Турнир, например… в последнем круге Двэйн одержал решительную победу, и теперь ему предстояло пройти в следующий круг с еще двенадцатью такими же, как он, победителями.

Всего же, вместе с Двэйном, в следующем круге турнира сражались тринадцать человек. Тринадцать… отнюдь не счастливое число, стоит заметить… но Двэйна это не заботило, ведь Христианства в этом мире, знать, не было, а потому не было ни тайной вечерни, ни Иисуса с его тринадцатью учениками, следовательно, и числа тринадцать никто особо и не боялся.

В следующем же круге Двэйн вновь должен был оказаться на месте победителя… видимо, сама судьба вела его к финальной схватке. Хотя… что за вздор? Вполне очевидно, что Двэйн, как организатор турнира, имел вполне закономерный приоритет, да и деньги от турнира шли отчасти в его карман. Возможно, окружающие считали Двэйна героем, идущим к победе и готовым ко всему, но на самом деле, Двэйн просто забавлялся, выигрывая бои один за другим и богатея на глазах.

С другой же стороны, победы Двэйна были справедливы и честны. Поэтому, двадцать пять превратились в тринадцать, тринадцать в семь, семь же в четыре, и Двэйн вновь получал почетное свободно место в списке участников теперь уже полуфинала турнира.

Несмотря на титул Герцога Тюльпана, придворная аристократия теперь абсолютно спокойно смотрела на то, как воины бились между собой не на жизнь, а на смерть, однако Герцог Тюльпан в их глазах представал непременным победителем. Во всяком случае, никто не решался высказаться не в пользу Герцога, попивая очередной бокал пива.

В конце концов, в умах людей по-прежнему сидела одна ненавистная мысль: может ли герцог Тюльпан также без всякой крови взять и титул чемпиона? Конечно, может.

Все надеялись, что Двэйн, наконец, лишится возможности без боя пройти в следующий круг и ему представится очередной шанс сразиться. Всем изрядно наскучило смотреть на невероятную удачу Герцога Тюльпана, и вот наступает полуфинал!

Герцогу Тюльпану предстояло сражение с девушкой воином! Сюэ! Та самая Сюэ?! Однако было очевидно, что и этот бой явно был у Двэйна в кармане. Двэйн пропустил информацию об этой девчонке мимо ушей, ведь был крайне занят дворцовыми делами и Ланьхайюэ.

Эх, как же жаль, что Байхэчоу и Ланьхайюэ так и не могут решить своих разногласий! Ай-лоу вполне ясно контролировала ситуацию, Двэйн видел собственными глазами, как она демонстрировал свои навыки во множестве турниров.

Однако её саму с легкостью побил бы воин седьмого уровня. Также не стоит забывать, что силы, приобретенные ею у Священной Горы, до сих пор были с ней. По-видимому, Байхэчоу потратил немало сил на ее выучку. Магические способности Ай-лоу были крайне велики, Двэйн вполне закономерно сомневался в том, был ли Байхэчоу единственным ее учителем… иначе, как она за такое короткое время скакнула аж на три ступени?

——————————

Наступило четырнадцатое февраля. День начала боев полуфинала. И день жеребьевки тоже.

Для Двэйна эта дата всегда служила хорошим предзнаменованием. День всех влюбленных, в конце концов.

Несколько дней назад Двэйн овладел парой секретных техник. Он призвал к ристалищу пятьсот отборных конников Империи и нескольких воинов из отряда Дисептиконов. Наконец, в разгар дня Двэйн вышел на ристалище, увидев напротив себя Ай-лоу, свою недавнюю пленницу, по-прежнему носящую ту серебряную маску… неужто эта девчонка заполучила ранение в лицо в одном из этих боев?

Трибуны, как и всегда, были забиты под завязку. Сражение с участием Герцога Тюльпана мгновенно становилось необычайно известной новостью. Даже жена младшего брата Двэйна по имени Айс появилась в числе зрителей на почетных ложах. По-правде говоря, она была крайне миловидной особой, что несказанно прибавляло ей шарма.

Двэйн был с ней весьма близок, да и Принц-регент смотрел на неё крайне неравнодушным взглядом. Естественно, все эти влюбленности и влечения были кстати для Двэйна, ведь они также сближали его со двором.

В следующий миг арена вновь разразилась восторженными возгласами, зрители ликовали и во весь голос кричали о том, как великий Герцог разделается с этой девчонкой. Примет ли он роль кавалера, будет ли обходителен?

Двэйн стоял, молча удерживая свой длинный лук наготове, и с улыбкой смотрел на Ай-лоу.

— Ты не думаешь, что в этой маске я могу и вправду не узнать тебя? — прокричал добродушным голосом Двэйн.

Ай-лоу била легкая дрожь, в глазах, что были видны в маске, были страх и смятение.

— Я знаю, что это ты! — продолжал Двэйн. — Тогда зачем тебе маска?

— Хочу – ношу! — послышался нервный девичий крик.

— Неплохие доспехи! Со священной горы, небось? — смеясь, крикнул Двэйн.

— Я… я сама их сделала! Я убила нескольких снежных волков и окрасила их шкуры в розовый цвет! — с неподдельной злостью прокричала девушка.

Двэйн несколько изумился, он сразу же захотел прокричать той девушке, что она на арене, а не в месте для болтовни!

Завороженные зрители продолжали в негодовании наблюдать за разговором двух врагов на ристалище.

— Как дела на горе?

— Все хорошо…

— А кормят нормально?

— Пойдет!

— Спится там хорошо?

— Отлично!

Зрители негодовали.

— Мы заплатили за хороший бой, разве нет? Мы понимаем, что вы друзья и все такое, но мы сейчас попросим вернуть нам деньги!

Но Двэйна эти перешептывания болельщиков не интересовали. Он сделал два шага в сторону своей противницы, прокричав:

— Прошло несколько месяцев, я смотрю, ты подросла!

В действительности, Ай-лоу была росло девочкой… и довольно юная, а потому еще продолжала расти.

— И грудь, я смотрю, увеличилась…

И тут Ай-лоу не сдержалась, ведь Двэйн буквально пожирал ее взглядом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 515.2. Секрет арены**

И этот взгляд был знаком девушке. Именно с ним она столкнулась в подземной темнице на Северо-западе. У неё в голове мелькнула лишь одна мысль: на тех горах ведь нет никакой вкусной еды и вольготной жизни, почему он так лицемерен? Будь перед ней кто-либо другой сейчас, за такие слова она отправила бы его на тот свет.

Но слова Двэйна будто бы подкосили ей ноги, они сошлись почти на расстояние вытянутой руки и стали беседовать. Ай-лоу спрашивала о Вивиан, Двэйн спрашивал и Лао-бо. Ай-лоу и Двэйну, как оказалось, было что поведать друг другу. Двэйн чувствовал себя бесстыжим паршивцем, говоря о Вивиан, да и Ай-лоу чувствовала то же самое.

Дело в том, что еще недавно Двэйн получил известие, что Лао-бо не намерен быть в числе зрителей на турнире. Публика к тому времени превратилась в стихийный штормовой океан.

Двэйн огорченно посмотрел на Ай-лоу, сказав:

— Что ж, если мы так продолжим, зрители нас порвут…

— Что ж, нам стоит подраться? — спросила девушка.

Все предыдущие круги Ай-лоу прошла, используя магические хитрости, но сегодня, когда перед собой она увидела Двэйна, она не знала, что предпринять.

— Нет, я не бью девушек… — усмехнувшись, ответил Двэйн. — У меня есть план…

Говоря, Двэйн уже начал действовать. На глазах и тысячной публики он в несколько прыжков достиг Ай-лоу, затем легким движением левой руки снял с девушки маску. Девушка даже не успела пошевелиться. Она смотрела на Двэйна растерянным взглядом жертвы. Её лицо исказилось, но даже сейчас это было прекрасное лицо. В следующее мгновение Двэйн медленно, но решительно обнял Ай-лоу за талию.

Ай-лоу внезапно почувствовала мягкое, но сильное прикосновение пальцев Двэйна в районе талии. Девушка, сама того не замечая, выронила меч на землю. Следующим движением Двэйн сорвал доспехи Ай-лоу.

Двэйн взглянул в глаза девушки, которую внезапно заключил в объятия. В этих глазах был страх, растерянность, смятение и… надежда, как у новорожденного жеребенка!

В одно движение Двэйн приник к губам девушки, поцеловав их. Глаза девушки наполнились наслаждением, а потом плавно закрылись. Публики заклокотала:

— Что это? Где это видано? Герцог Тюльпан подошел к ней, столь бесцеремонно сняв с нее маску, заглянул в глаза и начал…

Публика же с аристократических ложе стоя аплодировала, крича «Браво» благородному и милосердному дамскому угоднику, Герцогу Тюльпану. Аплодировали и смелой девушке, осмелившейся принять участие в таком турнире и выбившейся в полуфинал. Будто тигрица, она сражалась со всеми остальными, но Герцог Тюльпан нашел средство, как ее усмирить.

Наконец, шум и гомон окружающих трибун постепенно стал приводить девушку в чувства. Она раскраснелась.

— Наконец-то, я сделал то, что хотел сделать так давно… — улыбнувшись, сказал Двэйн. — В последние несколько месяцев я так хотел потрогать тебя…

Двэйн провел рукой по губам девушки, сказав:

— Сегодня как раз четырнадцатое февраля… с Днем Всех Влюбленных!

— Что еще за День Всех Влюбленных?! — воскликнула девушка в изумлении.

Ай-лоу вновь вспомнился тот ужасный образ из темницы. Она было занервничала, но объятия Двэйна и ликования зрителей внесли свою лепту, подавив в ней последнее желание сопротивляться.

— Ты… ты…

— Я всего лишь поцеловал тебя, — закончил за неё Двэйн, после чего громко прокричал. — Я сделал это, и мне все равно, какие скандалы и злые слухи из-за этого начнутся!

Ай-лоу забилась в руках Двэйна, как пойманный зверек. Вывернувшись, она с силой оттолкнула Двэйна ногой. Она, будто маленькая девочка, поступила бестактно и глупо. Пни она Двэйа посильнее, и Вивиан, и Джоанна никогда бы не увидели Ай-лоу… однако Двэйн лишь лукаво улыбнулся.

Публика молчала, ожидая дальнейших событий. Однако внезапно Ай-лоу заметила, что ее нога, в сущности, совершенно бессильна. Нанеся Двэйну удар, Ай-лоу грохнулась на землю, будто кукла.

— Восхитительная техника, моя госпожа! Я восхищен!

Затем Двэйн обернулся к трибунам, добавив:

— Сегодня я иду в трактир в южном квартале!

— Ого! Ух, ты! А наш Герцог ветреный человек!

Разозленная Ай-лоу тем временем поднялась с земли и спешно выбежала за пределы ристалища. Что же до Двэйна, так он остался на арене, одаривая зрителей поклонами и реверансами. Поединок этого красавца с такой красавицей все же не оставил народ равнодушным. В конце концов, неплохой спектакль получился…

——————————————

На аристократических же ложах не прекращался скандал! Принц-регент, ругаясь во все горло, периодически все же улыбался и даже посмеивался. Вокруг сновали придворные, шепча ему в оба уха:

— Господин, мы полагаем, Герцог Тюльпан поступил так, потому что этот турнир имеет отношение к рыцарскому ордену… к восстановлению ордена Роландовских рыцарей… но рыцарям должны быть присуща доблесть и благородство…

— Что ж, неплохо… – усмехнувшись, сказал Принц-регент и похлопал слугу по плечу.

— Жаль, что самого главного ты все равно не видишь… — сказал Принц-регент и удалился из комнаты.

Несколько прочих слуг и принц Карл с немой улыбкой проследовали за Принцем-регентом. Выйдя с трибун, Принц-регент оказался в окружении вооруженных до зубов гвардейцев. Принц Карл, уходя, бросил:

— Господа учителя, какие же вы все болваны! Раз Учитель Двэйн так сделал, то мой отец это одобряет, и ни к чему здесь ваша критика!

Учителя-придворные занимались лишь первичным образованием и просвещением принца Карла, а потому не воспринимались им всерьез.

— Ваше Величество, Вы хотите сказать…

Принц Карл лукаво улыбнулся и сказал спокойным, но несколько раздраженным тоном:

— По замыслу Герцога, он должен был стать чемпионом турнира! Но если он им станет, неужели ему еще будут нужны какие-то ордена? Только благодаря его изощренному уму его сила стремительно крепнет… зачем ему нужны рыцарские ордена? Организация ордена и турнир – всего лишь средства для достижения куда больших целей! Стоит Двэйну сплотить орден и народ вокруг себя, как Принц-регент сам присягнет ему на верность! Сегодняшний поступок моего учителя есть поступок высокой важности! И он принесет ему многое!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 516.1. Парный танец (часть 1)**

Наконец, на дворе долгожданный четырнадцатый день февраля. Шокировавший зрителей поцелуй Двэйна вновь превратил его в объект сплетен и разногласий всего имперского двора.

Двэйну до сих пор было неудобно смотреть людям в глаза. Стоит признать, что Герцог в последнее время и вправду натворил делов. Доброжелатели охотно одаривали Герцога Тюльпана пожертвованиями, Двэйн то и дело получал мелкие денежные подарки.

Конфликт же Двэйна с крупнейшей религиозной общиной Империи вызвал не меньший ажиотаж, нежели исход последнего боя. А ведь община Храма Предков даже не осмелилась мстить Герцогу Тюльпану за содеянное.

Естественно, то, как Двэйн отпрянул от своей соперницы после поцелуя, вовсе не походило на последствия удара ногой, скорее на актерскую игру изощренного Герцога Тюльпана. Неужели Герцог Тюльпан не в состоянии побить девушку-воина? Но этот поцелуй… он был просто великолепен.

Просто Герцогу, помимо богатств и славы, интересны и красивые представительницы противоположного пола, да и только. Редкая девушка теперь ускользнет из лап Герцога. Впрочем, на самом деле, даже до первой красавицы Империи Двэйну теперь было невдомек.

Переодевшись в обычные мирские одеяния и накрывшись плащом, Двэйн спешно покинул свою столичную резиденцию и направился в город. В этой одежде Двэйна не узнавали простые миряне, Двэйн же намеревался разыскать Ланьхая. Разыскать его дом было не сложно, ведь он находился в одном из отдаленных кварталов, в достаточно укромном и тихом месте. А также сильно выделялся на фоне остальных домов. Усадьба была покрыта декоративными растениями.

Когда же на арене покажутся прочие воспитанники Снежной Горы? Некогда Лао-бо, убив нескольких магов, привез в имперский дворец молодую девушку, его пленницу, которая впоследствии стала его воспитанницей. Говоря об этом самом «воспитании», Двэйн вспоминал и свое обучение у старика Ланьхая.

Слишком темными были те времена… и этот Лао-бо покинул Снежную Гору, отправившись в мир людей позабавляться со смертными. Эх, старина Лао-бо… хоть ты и поистине крут, однако же в уровне ты покамест отстаешь. Что ж, готовься, тебя ждет схватка с боссом! Ведь с севера идут не только орки, их ведет Король Эльфов, за ним же наверняка стоит еще кто-нибудь… врагов на твою голову будет предостаточно!

Двэйн сидел в небольшой городской таверне, погруженный в тяжелые думы. Здешнее пиво было Двэйну не по вкусу, напоминало какое-то плебейское пойло, но вот лепешки были что надо! Двэйн с превеликим удовольствием умял уже целых две! Он взглянул на улицу за окном, и внезапно его взгляд выхватил невзрачный силуэт… Плащ и грязная одежда скрывали лицо и голову фигуры, но одного вида походки хватило, чтобы Двэйн понял, что не ошибся.

Двэйн был в смятении. Эта девчонка Ай-лоу… даже «выиграв» в турнире, вряд ли мгновенно покинет столицу Империи. Как и всякий участник этого турнира, она обязана дождаться подведения итогов, после чего подписать ряд контрактов с рыцарским орденом. К тому же, заранее перед всяким турниром необходимо было заключать соглашения на случай своей смерти, или тяжелых ранений… Ланьхайюэ в этих местах знал каждый, он слыл мудрым стариком, чей разум был подобен штормовому океану.

Посему же, хоть Ланьхай и был древним стариком, его почитали как мудреца и нередко приходили за советом. Зачастую это и были его соседи-рядовые граждане Империи. Даже когда имперский двор сталкивался с теми или иными проблемами, аристократы незамедлительно отправляли гонцов к старику Ланьхаю, дабы выведать один из его секретов.

Конечно, каждый раз это стоило двору немало монет. Так Ланьхай и осел на окраине столичного города Империи, не утруждая себя работой и добычей денег. Каждый день он проводил во дворе своей усадьбы, мерно вкушая чай под сенью деревьев. Денег на жизнь старику вполне хватало, ведь он был местным городским гуру и оракулом. Прихожане являлись за советом все как один одетые крайне просто и бедно, а потому Ай-лоу вполне спокойно смогла проникнуть к Ланьхаю.

Увидев Ай-лоу, Двэйн улыбнулся, бросил пару монет на стол и спешно покинул трактир, не ожидая расчета. У Двэйна были особые планы на эту необычную девушку.

Ай-лоу была столь увлечена дорогой, что не заметила идущего у нее прямо за спиной и злорадно хихикающего Двэйна. Стоило Двэйну легонько опустить руку на плечо девушки, как она подпрыгнула как ошпаренная, обернулась и столь молниеносно выхватила меч из ножен.

Двэйн усмехнулся, увидев реакцию напуганное и одновременно изумленной девушки

— Что, боя на арене тебе не хватило? — со смехом спросил Двэйн.

Узнав в незнакомце Двэйна, девушка растерялась, после чего вновь надела свою привычную маску, скрывающую лицо. Затем, она в одно движение вырвалась из едва ли не объятий Двэйна.

— ТЫ!? Что за клоунаду ты устроил на арене??? — возмущенно спросила девушка.

Двэйн принял столь свойственное ему горделивое выражение лица, ответив:

— Как хочу, так и поступаю! Ты весьма соблазнительная штучка, ты знаешь это?

Ай-лоу, вопреки миролюбивой улыбке Двэйна, ответила ему равнодушным взглядом и закусила губу.

— Что… Что ты сделал со мной на арене?

— Так! Женщина! — голос Двэйна звучал мирно, но довольно серьезно, будто в нем не было и капли шутливости.

— Просто ты красива и привлекательна, вот и все!

— У тебя есть дама сердца! — воскликнула Ай-лоу.

В её голосе была нескрываемая грусть и тоска.

— К тому же, еще и не одна, я слышала об этой Джоанне…

— Да! Её тоже можно считать моей женой, ну… может быть, невестой! — довольно покачал головой Двэйн. «

— Что же ты тогда трогаешь меня? — возмутилась Ай-лоу.

Не думая об изумленных взглядах прохожих, Двэйн шагнул к Ай-лоу и обнял за талию, вмиг оказавшись вплотную близко к ней и прошептав:

— Разве ты пришла сюда не за мной? Мой учитель никогда бы тебя сюда не послал…

Ай-лоу вмиг засмущалась и покраснела:

— Где твои благородные манеры… на арене нас видело так много людей…

— Они ни капли не достойны моего учителя… все вместе взятые!

— Учитель одним жестом руки способен превратить меня в лед…

Ай-лоу не сдержалась и захохотала, однако вскоре переменилась в лице, сказав:

— Я явилась во дворец за советом от Ланьхая, ты слишком много о себе возомнил!

Лицо Двэйна вмиг приняло не менее серьезное выражение.

— Ты должна понимать, что согласно кодексу, я тоже твой учитель!

Глядя в глаза девушки, в воспоминаниях Двэйна вновь предстала арена, изящное тело Ай-лоу, стройные и длинные, но в то же время сильные, ноги. Ах, как же это низко, порочно и вульгарно! В следующее мгновение Двэйн почти что испытал отвращение к самому себе от столь блудных мыслей, что посетили его разум в этот момент.

Двэйн похлопал себя по лицу, прогоняя неприятные мысли и приводя себя в чувства.

— Я бы никогда бы не поступила так исключительно из-за тебя! — воскликнула девушка.

Двэйн внезапно и сам почувствовал себя несколько неловко… в конце концов, он вовсе не был одним из тех, кто постоянно бегал за девушками.

Почему вдруг, встретив Ай-лоу, Двэйн столь резко изменился? Когда Двэйн впервые встретился с Ай-лоу на пиршестве Северо-западной армии, она заколола Ругаарда. Что-то в этой особе вызывало и немалое отвращение… от неё непрерывно исходила темная и загадочная энергия. Но когда она выполняла какие-либо приемы классического стиля Снежной Горы, то Двэйн забывал об ее темной стороне, буквально влюбляясь в эти грациозные движения.

Вновь Двэйн едва ли не стукнул себя по лицу, дабы прийти в чувства. Усмехнувшись, Двэйн сказал:

— Что ж, пойдем… мне тоже есть, что обсудить с почтенным учителем…

— Хм, так ты здесь тоже не из-за меня, а из-за учителя? Вот так совпадение!

Двэйн не мог понять, что с ним, с чего это вдруг его так волнует эта девчонка… и как она позволяет себе такие вольности в отношении Герцога Тюльпана? Хотя Двэйн и отступил в том бою намеренно, но этот удар во время поцелуя теперь внушал Двэйну мысль, что ему не стоило играть с сердцем этой девчонки. Может, давно женщин не было? Гормональные сбои пошли…

Так или иначе, Двэйн лишь разок взглянул на Ай-лоу, как внезапно он вновь вспомнил её технику боя, наблюдая за которой невозможно было отвести глаз. Эта талия… эти ножки… эти легкие изящные движения…

Двэйн громко покашлял…

А тем временем у подножия Священных гор, далеко на севере, армия орков все сужало кольцо вокруг одинокого мага, все продолжавшего обороняться, неустанно кастуя новые заклинания. Это был уже третий день боя, который Байхэчоу дал оркам.

Командир орков был тяжело ранен, но орды его подчиненных продолжали атаковать снова и снова. В первый день несколько сотен орков, в том числе телохранители командира, были истреблены Байхэчоу.

Но уже на второй день орки подготовились к нападению, вовремя подкатив тяжелые арбалеты. Эти орочьи баллисты во многом уступали баллистам людей-южан, которые были распространены в роландовских армиях. Да и определенные навыки для управления этой боевой машиной были нужны. Необходимо было иметь как минимум шестой уровень. Баллистами управляли орки-телохранители, и на этот раз они были уверены, что зададут жару этому кровавому магу-убийце! Однако всякий раз очередной выстрел из баллисты заканчивался ровным счетом ничем! Болт не проходил даже рядом с магом. Яд, которым обрабатывались наконечники, никак не действовал на Байхэчоу.

Если бы не вчерашняя вылазка предводителя орков-гвардейцев, в ходя которой удалось выяснить планы Байхэчоу, огромное количество орков сейчас было бы мертво! Командир орков-гвардейцев, правда, оказался пойман магом, и теперь маг швырял его безжизненное тело из стороны в сторону силой мысли на глазах и прочих орков, приговаривая:

— Я еще вернусь, так и знайте!

Это было уже слишком! Просто слишком! Именно эта мысль посещала орочьих вождей при размышлении о злодеяниях, которые творил Байхэчоу. Самолюбие всего орочьего народа было необыкновенно уязвлено. Орочьи вожди уже намеревались стянуть все армии орков, чтобы те, подобно муравьям, сожрали эту сволочь! Несколько тысяч воинов не убили его?

Что ж, несколько десятков тысяч справятся! Маг эпизодически атаковал орков и мгновенно скрывался за магическим полем, куда орки пройти не могли. На третий день Байхэчоу устроил смертоносный смерч в лагере орков, теперь уже и на глазах Короля Эльфов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 516.2. Парный танец (часть 2)**

14 февраля на арене Первого Турнира Империи Двэйн публично поцеловал любимую ученицу Байхэчоу.

В то же время, наш многоуважаемый господин маг уже не в первый раз спускался со Священной горы, дабы сократить поголовье безмозглых, но бешеных от ярости орков. Однако на этот раз ни одного живого орка на горизонте не было. В один миг вокруг Байхэчоу возникли многочисленные эльфийские воины. Высокие и коренастые, они стояли перед Байхэчоу стройными рядами, будто колонны.

Байхэчоу изумило не столько то, что орки сменились на эльфов, сколько на то, что ни один из них не имел оружия. Более того, кто-то из них играл на трубе, и мелодия эта напоминала прекрасный гимн дружеского приветствия. Эльфы смотрели на Байхэчоу как на дорогого гостя, будто Байхэчоу вовсе не был тем ненавистным врагом, истребившим не одну тысячу орков за последние два дня.

Во главе эльфийского войска верхом на единороге восседал предводитель эльфов. На его заостренных ушах не было украшений, он был облачен в обычный повседневный костюм. На его щеке красовался шрам.

— Король Эльфов? Так ты выбрался?! — воскликнул изумленный Байхэчоу.

— А я, было, думал, что ты выберешься…

— Я просто не могу смотреть, как мои друзья тонут в крови… орки, конечно, не эльфы, но они поклялись нам в верности, а посему они – наши союзники! И вы, господин Бай, я думаю, тоже…

В следующий момент белый единорог вышел из-за спины Лосюэ, прошел в сторону Байхэчоу и преклонил колени перед магом.

— Прошу вас, господин Бай… – с улыбкой добавил Лосюэ.

Байхэчоу с недоверием взглянул на эльфа:

— Я мог бы сразиться с вами сейчас, но я вижу вашу и свою силы и я должен сказать, что своей силой я обязан вам, господин Бай! — Король Эльфов не лукавил, его голос был предельно спокоен.

Байхэчоу недоумевающе взглянул на Короля Эльфов:

— Вы не собираетесь биться? Тогда зачем все это воинство?

— Конечно же, ради битвы, однако… для начала я все же склонен поговорить с вами, склонить вас на мою сторону…

Байхэчоу молчал не меньше минуты, после чего повернулся спиной и неторопливо побрел прочь. Когда он проходил возле единорога, тот вновь поклонился. Лосюэ миролюбиво улыбнулся, но Байхэчоу, обернувшись, лишь бросил:

— Я ухожу, и ты не остановишь меня. Я приду вновь, и ты не остановишь меня!

Во дворе усадьбы учителя сгущались вечерние сумерки. Ай-лоу давно ушла в дом, а Двэйн стоял во дворе, шатаясь и думая о своем. Вскоре он вынес одно из кресел из усадьбы и поставил во дворе, сев напротив Ланьхая.

Взяв со столика чайник, он бережно налил себе и своему почтенному учителю чаю. Ланьхай долгие годы хранил и берег этот чай специально для особых случаев. Старик грустно вздохнул:

— Эх, а чаю-то совсем немного осталось… не пей такими большими глотками…

— Хочешь, завтра я пошлю человека на рынок, принесем тебе хоть двести цзиней?

— Это ведь сорт со Священных гор?

Старик горестно усмехнулся:

— Да и на Священных горах за один сбор больше трех цзиней не найти… Где же ты купишь сразу двести?

Старик иронично взглянул на Двэйна.

Двэйн поставил пиалу и лукаво улыбнулся:

— Но этому сорту нужно лишь высокогорье да добрый мороз, и он всходит! Наверняка его можно и выращивать самому!

Взглянув с улыбкой на старика, Двэйн добавил:

— Почему ты не шепнул мне вовремя, что она здесь?

Ланьхай все так же невозмутимо сидел, смотря в глаза Двэйну. Налив в чайник воды, он поставил его на печку.

— А ты что же сидел в этом трактире полдня и только вечером изволил зайти?

— Не думай, что я не знаю! Тебя не было дома в это время! Наверняка ты смотрел турнир, уж я-то тебя знаю!

Ланьхай ответил ироничным смешком, после чего вздохнул и продолжил:

— Ты днем был подозрительно рассержен, это на тебя не похоже…

— Не похоже на меня? Что же тогда на меня похоже?

— Ты не бегаешь за девушками… — усмехнувшись, ответил старик.

— Помниться, в юности ты был умен, богат, красив, ловок и талантлив во всем. Любой мужчина бы позавидовал твоему положению. Сейчас же ты убиваешь, грабишь, торгуешь людьми и проливаешь кровь. Но замечу: с женщинами ты всегда галантен обходителен. Взять хотя бы ту же маркизу в доме Листер… стоит тебе увидеться с ней, как из тирана ты превращаешься в отчаянного романтика. Честно говоря, меня это восхищает!

— Вовсе нет, я всегда отношусь ко всем искренне, я не ношу масок! К тому же, у дамы Листер чутье куда острее, чем у других женщин. Такую, как она, так просто не обманешь!

— Она вовсе не пыталась соблазнить тебя, не так ли? Но все же ты был весьма любезен с ней. Неужели ты столь слеп?

— Я вовсе не слеп! Это ложь! Да, эта дама Листер была красива и привлекательна, но я не столь падок на женщин!

— Не пал на даму Листер, но пал на Ай-лоу? Да неужели?! — со смехом воскликнул старик.

Двэйн вздрогнул:

— Могут ли на священных горах обучить искусству приворота над мужчинами? Я сомневаюсь, что этот прайдоха Байхэчоу владеет подобным…

Ланьхай подозрительно взглянул на Двэйна:

— Ты ведь тоже один из виднейших мастеров этого искусства и носитель знаний. Неужели ты не знаешь?

— Это чувство… похожее на сильный удар… будто что-то с силой всадили тебе прямо в сердце, и ты не в силах достать это, мучаясь от боли…

Ланьхайюэ нахмурился:

— Но… в мастерстве Священных гор не было ничего подобного, все было основано на управлении энергиями и ментальном воздействии… Иначе ученики бы давно взбунтовались бы против своих наставников!

Двэйн совершенно не понимал, что происходило в его сердце… дома ведь его уже ждали две красотки, как эта вертихвостка смогла охмурить его?

Ланьхай же, напротив, тактично сменил тему беседы:

— Я помню, ты прикончил рыцаря Храма Предков… что ж, весьма неплохая техника боя…

— Эльфийская… — усмехнулся Двэйн. — …Танец с луком! Выглядит безобидно, но ты сам знаешь, чем это закончилось для воина восьмого уровня!

— Замечательно… — вздохнул Ланьхай.

— Замечательно!? — переспросил негодующий Двэйн.

— Ну, подумай сам… твоя техника, твои движения… это все было похоже на мой стиль, стиль мастеров священных гор! Скорость движений… их координированность и изящность! Стиль Священных гор во всей красе!

То чувство, которое теперь ощущал Двэйн, он не ощущал уже очень давно, с тех пор, как юным бойцом изучал арагонские боевые искусства и получал редкую похвалу наставника. Сильнее всего это чувство было, как раз когда Двэйн научился танцевать с луком. Именно тогда молодому Двэйну в голову пришла мысль о том, почему бы не совместить искусства Арагона и искусства Священной горы, ведь такой мастер, в представлении Двэйна, был бы просто непобедим.

Арагоновские боевые искусства были изобретены имперскими мастерами, искусства же Священной горы – магами Священной горы, однако танец с луком – эльфийский прием! Двэйн же был убежден, что танец с луком — ничто иное как наиболее изощренный способ убийства, и при том один из самых эффективных!

«Но что такого знает эта девчонка, чего не знаю я? Что она сделала со мной?» — эта мысль так и не покинет голову Двэйна еще много и много лет…

— Господин Бай, извольте! — улыбаясь, воскликнул Король Эльфов.

Все эльфы как один изумленными глазами рассматривали мерно удаляющегося Байхэчоу.

— Это всего лишь человек… откуда у него таки способности? — этот шепот доносился буквально отовсюду.

— И он пойдет с нами? Жалкий человечишка?? Да он даже единорога не оседлает!

К северу от Священной горы простиралась необъятная ледяная пустошь. Но теперь, когда экспансия эльфов медленно, но верно охватывала эти места, повсюду из земли пробивались зеленые деревья. Изумрудного цвета листья источали свет на окружающую белесую пелену снега и льда.

Король Эльфов бесконечно любил все живое и питал собственной жизненной энергией этот молодой эльфийский лес, благодаря чему деревья были подобны огромным крепостям.

Лосюэ и Байхэчоу вскоре уже вместе шли по ярко-зеленым садам и лесам, на деревьях которых сидели эльфы и, смеясь, играли на музыкальных инструментах и пели песни. Эльфийки танцевали на появившихся недавно зеленых лугах и полянах, их движения были изящны и легки, но и мужчины-эльфы в танцах нисколько не отставали, смотрясь не менее прелестно на фоне этой прекрасной цветущей картины.

По их движениям едва ли можно было бы сказать, что этот народ один из самых лучших в военном деле. Взгляд сидящего на единороге Байхэчоу то и дело усматривал резкость в их движениях, нет-нет да напоминающих боевое искусство. Казалось, будто ни одна из танцовщиц рода людского не в силах повторить изящество и красоту эльфиек.

Но эти движения, эти танцы, они были похожи… лицо Байхэчоу выражало удивление и восхищение. Идущий поодаль Лосюэ усмехнулся:

— Это наш эльфийский танец… парный танец

— Парный?! — в изумлении воскликнул Байхэчоу.

— Да, парный, — повторил Король Эльфов, наблюдая за скользящим от эльфа к эльфу изумленным взглядом Байхэчоу.

— Мы, эльфы, любим жизнь, любим этот мир и то счастье, что в нем есть, война нам чужда! Вот, например… любовь! Сейчас как раз весна – пора любви, и поэтому мы танцуем в надежде найти себе пару, в надежде полюбить кого-то. Ведь этот танец и вправду обладает небольшим приворотным эффектом. Правда, на людей он не действует.

Увы… находящийся за тридевять земель Двэйн не мог услышать этих слов, которые, возможно, открыли бы ему глаза на многое… да, Двэйн не был эльфом, но магическая печать, оставленная Лосюэ, по-прежнему лежала на нем, и оказывала на Двэйна свое влияние…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 517.1. Братская встреча**

Как и всякий здравомыслящий человек, Байхэчоу, подходя к изумрудному дворцу, несказанно удивился. Не менее изумлен был и стоящий возле входа во дворец привратник, старый эльф. Неужто Его Величество Лосюэ пригласит человека во дворец?

Но Лосюэ молчал и шел вместе с Байхэчоу, а посему привратник не осмелился преградить им дорогу. При входе во дворец Байхэчоу не покидало чувство подозрительности и приближающейся беды. Повсюду стояла гробовая тишина, Байхэчоу обернулся и увидел, что вход во дворец за спиной путников запечатался огромными бесшумно ползущими листьями. Гиблое место…

Лосюэ усмехнулся, будто услышав мысли Байхэчоу, и заговорил, сев за письменный стол. Столом служили два огромных древесных пня, но функцию свою они выполняли просто отлично. В углу тола красовался массивный деревянный кувшин. Взяв кувшин в руку, Король Эльфов бережно наполнил две стоящих подле чаши ярким красным напитком. Неужели это кровь…

— Это вино? Я не пью вина! — равнодушно спросил Байхэчоу.

— Это вода… — ответил, улыбаясь, Лосюэ. — У нашего народа есть святыня – Цветок Гаруды. Его нектар похож на кровь.

— Надо же, эльф поит меня своим священным напитком… — удивленно пробормотал Байхэчоу.

С одной стороны, казалось невозможным, чтобы люди такого уровня, как Лосюэ и Байхэчоу травили друг друга в гостях, к тому же, в этом мире едва ли нашлось бы такое зелье, которое убило бы Байхэчоу. Да и эльфы никогда не стали бы подсыпать яд в свой священный напиток, который почитали всем народом.

Осушив свою чашу, Байхэчоу сказал то, что ввело Короля Эльфов в оцепенение.

— Неплохо… не кисло, не сладко, но уступает жаркому Двэйна!

Лицо Лосюэ побледнело, став подобным пику снежной горы. Побледнев, он улыбнулся и сказал:

— Этот напиток успокаивает сердце…

— Мое сердце спокойно! — отрезал Байхэчоу. — Мне не нужно успокоительного!

— Но мое сердце встревожено! — воскликнул Лосюэ.

Лосюэ отпил нектара из чаши, и его глаза засверкали:

— Но ты только сейчас показал истинное лицо!

На этот раз чарка разломилась на две части, но нектар не вытекал наружу. Лосюэ глубоко вздохнул и медленно поднялся из-за стола. Его лицо было равнодушным и безжизненно бледным.

Нектар, попав на деревянный стол, начал разъедать поверхность стола. Лосюэ вытянул ладонь, дотронувшись до трещины в середине стола. Между людьми внезапно возникло едва различимое воздушное марево. Трещина пошла по столу, разламывая на две части.

Байхэчоу медленно покачал головой и улыбнулся. Лицо Лосюэ вновь налилось кровью, рубец на его лице стал стремительно расползаться, эльф схватился за свой шрам, сморщив лицо.

— Ты перешел границу… — сказал со злорадной улыбкой Байхэчоу. — Но ты мне вовсе не соперник…

Лосюэ изумился, затем растянулся в улыбке:

— Перешел границу? Я прекрасно понимаю, что едва ли кто сможет с вами сравниться, господин Бай!

— Закон — штука сложная, постоянно меняется… Мы с тобой оба стоим у границы, и в любой момент способны её пересечь…

— Что такое закон вообще… — Лосюэ упал на колени и виновато взглянул на Байхэчоу.

— Люди и эльфы обязаны жить по законам, но я поднялся несколько выше вас, я нахожусь где-то между богами и людьми, законы для меня выглядят иначе, — сказал Ланьхай, привалившись к спинке стула. — Но сильнее мира сего… как твой близкий друг… одно меня раздосадовало: увы, он находится в немилости у богов. Недостает ему, знать, божественного благоволения…

Старик аккуратно снял чайник с печки, содержимое которого активно кипело.

— Вот, предположим, Хуссейн или Родригез… они уже давно вышли из уровня простых людей, но и богами еще не стали, задержавшись где-то посередине. Что-то или кто-то попросту не пускает их дальше… Законы ограничивают нас, не дают нам добиться совершенства, заставляя довольствоваться неким срединным уровнем…

— Все, что нам остается – вмешаться и изменить законы, подстроив их под нас самих. Нужно лишь подняться на одну ступень… как, например, Кровавый или я… Родригез или Хуссейн вполне могли бы одолеть Кровавого. Собственно, изменить законы этого мира – и есть то, чему нужно научиться, дабы преодолеть эту преграду, что стоит перед Родригезом, например…

На самом деле, Ланьхай уже давно достиг данного уровня и прекрасно знал, что законы вполне разрушимы, нужно лишь знать их слабые места. Для Ланьхая это было достаточно обычным делом!

— Что ж, весьма глубокомысленное заключение… стало быть, достиг ли ты восьмого или десятого уровня, ты способен вырваться на один из божественных уровней, но вскоре ты неминуемо оказываешься в той ситуации, когда следующая ступень вновь становится недоступна… и ты вновь гонишься за силой… забавно, не так ли?

Ланьхай прищурился и с улыбкой взглянул на погруженного в мысли Двэйна:

— Не стоит так изумляться, мой дорогой друг… я пока не достиг высшей из ступени, но, как говориться, кто за свиньей не гонится – тот и свинины не отведает! К тому же, наш учитель, почтенный Гуланьсы, был великим ученым, всю жизнь посвятившим учению и погоне за знаниями… он предвидел многое из того, что ныне происходит… вот был бы ты молодым мечником, разве не точил бы ты свой меч изо дня в день… разве не посвящал бы жизнь фехтованию? Но всегда находился бы тот, кто доказывал бы тебе, что тебе всегда есть, к чему стремиться!

— Именно в этом и есть проклятие тех, кто вырвался из уровня людей, но не в силах дотянуться до сонма богов… но вот Байхэчоу, судя по всему, уже прорвался, или же скоро прорвется в сонм богов. Он способен уничтожить законы мироздания, после чего создать свои собственные… Единственное, что печалит меня – это то, что стоит тебе достичь очередной божественной ступени, как ты мгновенно обнаруживаешь, что ты вновь слаб, что до следующего уровня вновь ползти и ползти. Как только ты одолеваешь сильнейшего из людей, вскоре ты встречаешься с посланником неба, миссия которого – спустить тебя, так сказать, на землю. И владей ты хоть лучшим мечом на земле, твоих сил едва ли хватит, чтобы ему противостоять, а все дело в законах! Но теперь ты не под властью богов! Ты наравне с ними! Но ведь, дабы одолеть более сильного противника, нужен и меч куда более совершенный. Точно так же, как и поднимая камень, тебе нужен рычаг, но чтобы поднять скалу, рычаг должен быть еще больше. Поэтому нам необходимо самим изменить законы этого мира, установленные богами. Достигнешь нового уровня, и тут же вновь карабкаешься вверх – это и есть извечный закон жизни!

Двэйн заговорил внезапно и взволнованно:

— В этом мире еще есть те, кто также может оказаться опасен для Байхэчоу, чей меч будет острее, если можно выразиться данной метафорой…

Ланьхайю спокойно покачал головой:

— Вероятно, нет… разве что, если это будет некий посланец небес, а то и один из богов!

— На севере такой найдется! Он не бог, конечно, а скорее безумец…

Ланьхай вновь откинулся на спинку кресла, устроившись в самой удобной позе, и закрыл глаза.

— Всю свою жизнь он еще не встречал себе равного! Его самый страшный враг – это он сам! Он одолел собственного наставника, но мы никогда не были его врагами, да и не годились на эту роль. Ни я, ни прочие братья! Он всю жизнь боролся с самим собой, пытаясь стать лучшим на земле, но когда его глаза открылись, он увидел пустоту вокруг себя. Пустоту и мрак… все мы гонимся за чем-то, у каждого свой враг. Кто-то за женщинами… кто-то за силой… кто-то за правдой… кто-то всю жизнь бездействует. Но Байхэчоу был из тех, кто гонится за тем, что поймать невозможно… наставник был для него мальчиком для битья, а нас с Кровавым он не замечал!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 517.2. Братская встреча**

Голос Ланьхая отныне звучал огорченно:

— К сожалению, я сравнительно недавно пришел к тому, что говорю сейчас. Не так давно я вынудил ему принести клятву, но спустя десять лет мы вновь встретились. Он возглавил меня и Кровавого и пытался использовать в своих целях. Он использовал нас как мальчиков для битья, я бы сказал, что нам чудом удалось выжить… без врагов ему было одиноко, и он тренировался на нас. Но благодаря его клятве он не мог убить нас. Без мальчика для битья его жизнь была мучительна для него…

Двэйн звонко усмехнулся:

— То есть, становясь сильнее и сильнее, Байхэчоу все же изменил законы мира…

— Можно сказать и так…

Ланьхай удрученно вздохнул:

— Он изгнал нас… а теперь вновь объявился в Священных горах… мы не нуждались в обучении, да и он тоже не нуждался… Когда он изгонял нас, сказал нам одну вещь…

— Какую??? — подскочил от любопытства Двэйн.

Ланьхай громко покашлял и грязно выругался:

— Да твою мать!

Затем этот, только что бывший добродушным миролюбивым старичком, человек вскочил с кресла, указывая в небо:

— Мерзавец Байхэчоу! Ты сказал, что мы не достойны тебя, ты слишком силен для нас и уходишь искать более сильного противника! В тренировках и нашем тебе подчинении больше нет смысла!

У Двэйна внезапно защемило где-то в горле. Он отпил чая, но и это не помогло.

— Разве бросить вызов Богам – не самоубийство? Я признаю, что его сила выше всякой людской, но и уровня божества он по-прежнему не достиг!

— Ища смерти в бою, можно стать великим, равно как и утопая в воде, можно выплыть и стать превосходным плавцом!

Ланьхай прекрасно понимал, что эти слова как ничто иное точно описывают то, что происходило сейчас с Байхэчоу.

— Если бы желающие овладеть боевыми искусствами не дрались, а желающие обучиться плаванию не плавали – их жизнь была бы бессмысленна. Человек без цели мертв! Байхэчоу вовсе не ищет смерти на Севере! Он ищет жизнь!

Старик прикоснулся рукой к стоящей рядом иве, на коре которой было выгравировано: «К счастью, он нашел новую цель! Не найди он новую цель, неизвестно, в какое русло бы направилась его сила».

— А в чем же твоя цель? — воскликнул зевнувший, закрывший глаза Двэйн.

Байхэчоу стоял, с улыбкой всматриваясь в лицо огорченного Короля Эльфов. Он редко улыбался, тем более редко смеялся, но теперь он будто отрешенно сказал, усмехаясь:

— Ты — король эльфов, командующий одного из самых великих народов в делах войны и мира. Неужели твоя цель – отомстить людям за своих предков? Твоя цель – возмездие? Вот потому-то ты и не достигнешь её! Твоей силы будет недостаточно для этого…

Целью же Байхэчоу всегда была сама сила. Ради силы он готов был предавать и отвергать все: Священную гору, наставников, братьев по оружию. Став хозяином Священных снежных гор, он искал новые источники силы. Только сила делала его тем, кем он являлся, делала его Байхэчоу Великим!

— Твоей силы недостаточно… — с насмешкой бросил Байхэчоу.

— ТЫ мне не нужен!

— Да, но я знаю, чьей будет достаточно… — глядя на мага, исподлобья бросил эльф, указывая рукой на статуэтку, стоящую в дальнем углу стола.

Статуэтка изображала высокого и стройного эльфа, держащего в руках длинный эльфийский лук.

— Я найду его, или их… — спокойно сказал Байхэчоу. — Мне лишь интересно, как их найти?

Лосюэ молчал, Байхэчоу покачал головой:

— Что ж, тогда пойду убивать по очереди, убью двести-триста тысяч ваших, или же просто тебя, и он появится?

Байхэчоу говорил равнодушно и не торопился.

— Ты уходишь? — Ланьхай спешно поставил чашу на стол и встал с кресла в надежде нагнать удаляющегося Двэйна.

— Если ты уйдешь, что будешь делать потом?

Ланьхай краем глаза увидел Ай-лоу, выглядывавшую из окна усадьбы.

— Ты… уже знаешь?

— Знаю!

— Куда ты идешь? — раздался из окна женский голос.

Двэйн обернулся и увидел Ай-лоу в дверях, пристально смотрящую на Двэйна.

— Извини… — только и сказал Двэйн, после чего спешно покинул приусадебный двор, скрывшись из виду своих былых спутников.

В тот же миг Ай-лоу выбежала из ворот усадьбы, подбежав к старику Ланьхаю и упав перед ним на колени.

— Ты все слышала? — спросил старик.

Ай-лоу обливалась слезами.

— Я не хочу становиться верховной ведьмой…

— Дура… ты, я, твой учитель… мы все — дураки, понятно? — прокричал старик, поглаживая сухой жилистой рукой шелковистые волосы Ай-лоу и глядя куда-то вдаль, где недавно еще виднелся силуэт Двэйна.

Вдалеке были видны и стены императорского дворца. К юго-востоку от дворца проходил роскошный экипаж, из окна которого в сторону дворца смотрели два глаза, это были глаза молодого помещика.

— Господин, сегодня до столицы не доедем, стоит ли заночевать в деревушке?

— Не стоит!

Господином был красивый и стройный молодой человек.

— Нас сегодня дождутся, ночуем дома! — крикнул барин и скрылся за оконными шторками экипажа.

Повозка на полных порах устремилась к столице!

В столь позднее время городские ворота в столице уже были заперты. Но стоило экипажу приблизиться, как рабочие засуетились на воротах. Человек в черных одеждах стоял перед въездом в город, держа руки за спиной и улыбаясь.

— Брат! — радостным голосом проговорил он.

Из повозки спешно выбежал молодой человек и крепко обнял человека в черном. Двое братьев увиделись после долгой разлуки. Оба возмужали и выросли, сравнялись в росте и крепости тела.

Младший всегда был силен. Наследственность сыграла свою роль, и в свои четырнадцать он выглядел статным и крепким мужчиной. Двэйн лукаво улыбнулся:

— Прошло совсем немного лет, а ты уже скоро станешь графом!

Габул смотрел в глаза брату и напрягался. Хоть брат и смотрел на него столь добро и ласково, но его глаза были грустны.

— Брат, что случилось, почему ты невесел? – сказал, наконец, младший. — Кто-то во дворце заставил тебя горевать?

— Нет, брат, виновников моего горя тебе пока не найти… да просто с одним парнем поругался, ничего особенного…

Взяв брата за руку, он повел его за собой во дворец. Стражники поспешно закрыли за ними ворота.

— Скоро твой день рождения, твоя коронация, твоя женитьба! Я подыскал тебе невесту – замечательная девушка! Характер – что надо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 518.1. Выбор Габриэля (часть 1)**

Братья сидели в зале совета, неспешно болтая о будущем. Упоминая о предстоящих обрядах, Габриэль говорил абсолютно спокойно, но когда Двэйн напомнил о «невестке», Габриэль внезапно и резко покрылся холодным потом. Вскоре он перевел тему разговора:

— Я слышал, ты прикончил небесного посланца… а потом одного из высокопоставленных воинов Храма Предков…

Двэйн нахмурился, но потом широко заулыбался:

— Надо же, как быстро распространяются новости…

— Брат, послушай… — сказал Габриэль. — Я не знаю, что ты затеял, но помни, что я всегда с тобой! Но не забывай о том, сколь набожна наша мать! Ей было горестно узнавать эти новости, Двэйн!

Двэйн задумался на несколько минут, затем внезапно усмехнулся:

— Эх, это, наверное, храмовники из земли Роулинг, что они сообщили моей матери?

— Перед тем как я отправился в путь, храмовники пришли в наш дом… они поздравляли меня и вручали подарки. Но они нарочно разносили слухи о твоих злодеяниях, которые дошли и до у ушей нашей матушки…

Двэйн холодно усмехнулся.

— Я знаю их вдоль и поперек… распускать слухи – их излюбленный прием! И как же ты поступил? — воскликнул Двэйн.

Габриэль сурово взглянул на Двэйна.

— Я выставил прочь чертовых слуг, через которых храмовники разносили слухи, затем сказал матушке, что Империя сильна, как никогда, но в эти тяжелые времена доверять можно только себе! Затем я обложил тройным налогом религиозные общины в Роулинге, и пусть только попробуют доложить в Столицу!

Двэйн довольно улыбался, слушая рассказ младшего брата, которого не видел многие годы.

— Ты прав, брат, на твоей территории ты должен быть силой, и никто не вправе нарушать равновесие твоей власти! — воскликнул Двэйн. — Ах, да! После обряда тебя ждет еще два довольно важных дела! Первое – конечно же, брак! Необходимо еще и заранее повидаться с твоей невестой! Второе – твое будущее правление, твои планы на будущее! Согласно традиции, наследники рода Роулингов обязаны отправляться в свой первый военный поход сразу же после коронации. Есть ли у тебя уже какие-то мысли?

Вскоре братья стояли на конях перед строем, окидывая взглядом войска.

— Брат, куда ты надеешься, чтобы я пошел? — недоумевающе спросил Двэйна Габриэль, подняв взгляд к небу.

Двэйн остолбенел, спросив:

— Братишка, ты ведь уже взрослый, разве ты не должен сам решать, ты должен иметь свое мнение! Я лишь могу посоветовать тебе что-нибудь, но не более!

Двэйн взглянул на вспотевшего с ног до головы брата, выпрямившегося в седле, будто на параде, усмехнулся и скинул плащ, бросив Габриэлю.

— Столица отнюдь не на юге, там холодновато… — с улыбкой сказал Двэйн младшему брату.

Братья пристально посмотрели друг другу в глаза. Габриэль выглядел точно традиционный молодой роулингский полководец, походя на своего брата, однако смотрелся крепче и моложе, ведь ему было всего тринадцать. На его молодом лице только-только начинали появляться первые усы и борода.

Габриэль рос и становился все больше похожим на графа Лэймэна, был крепок и широк в плечах, однако в военных делах он едва ли был хотя бы близок к Двэйну, идя по стопам гражданского чиновника и не имея склонности к ратному делу. Двэйн широко улыбнулся:

— Ты должен поступать так, как считаешь нужным, как подсказывает твое сердце…

— Я хочу стать полководцем, как ты! Я хочу пройти путь воина от солдата до полководца! Как наш отец!

Голос Габриэля звучал гордо и твердо:

— Я не хочу быть одним из этих маршалов, сидящих в лагере, это так скучно!

— Но зачем тебе становиться солдатом?

Двэйн поколебался, но потом замолчал и больше не говорил. Братья пристально смотрели друг на друга и молчали, однако в их взглядах читалось многое. Некогда граф Лэйменг также хотел вступить в армию после обряда коронации и отказался становиться маршалом или полководцем. Поначалу он был солдатом, потом командиром отряда, и в конечном итоге стал маршалом Ураганной Армии.

Среди всей Имперской аристократии не найти было такого человека, кто прошел бы столь необычный путь от офицера до полководца, все стремились отдать своих детей служить в войска по рангу не ниже отборной дворцовой гвардии, дабы сынишка в последствии мог пробиться. На отказавшегося от дворцовой службы Лэймэнга смотрели как на чудака.

Солдаты Ураганной армии, охранявшие ледяной лес, жили в неимоверно тяжелых условиях и проходили тяжелые тренировки, вскоре получая повышения. Отец Двэйна видел не одно сражения с демонами ледяного леса и разбойниками-контрабандистами, познал боль ранения и близкую смерть, а также и вкус победы. Его однополчане считали его достойным похвалы и признания от самого Императора. Даже когда он имел полное право отбыть в столицу и почивать там на лаврах, он не сделал этого! Он остался в ледяном лесу, на страже этих опасных рубежей, побывав впоследствии и в схватках со степными кочевниками и пустынными бандитами, навоевавшись досыта.

Минуло двести лет мира и спокойствия в мерно процветающей империи. Сказы о подвигах постепенно стали обычными народными сказами, потеряв былой романтический блеск. Все меньше стало людей, готовых также жертвовать собой ради славы и побед. Габриэль же, вопреки всем окружающим, теперь собирался пойти по стопам отца.

Резиденция Графа Лэймэнга несказанно изменилась с прошлых лет, превратившись в цветущий сад, однако среди цветочных зарослей по-прежнему виднелись стены той самой обители великого воина.

— Я смотрю, новую резиденцию ты не присмотрел… — сказал Габриэль, прогуливаясь с Двэйном по окрестностям старого имения.

Двэйн усмехнулся и ответил:

— В последнее время много дел… поэтому это по-прежнему мой дом, я думал отдать его тебе, но Его величество пожаловал его мне… Но ты можешь быть уверен, что тебе вскоре предстоит переезд…

Габриэль задорно засмеялся:

— Что ж, ладно, брат, я тоже думаю, что с младшими братьями нужно делиться…

Слуги безмятежно отдыхали в тени деревьев, сопровождавшие Габриэля воины спешились и складывали снаряжение, готовясь к длительному привалу.

Двэйн повел брата в огромную старинную библиотеку, после чего рассчитывал поужинать. На ужин братья с огромным аппетитом уплетали жаркое, Габриэль заметно превосходил старшего брата.

— Чувствую, это ты готовил этот шедевр!

— Ан, нет, брат, но я обещаю, что приготовлю тебе что-нибудь замечательное!

Двэйн зажал нож в руке, и улыбка резко сползла с его лица.

— Что ж, брат, поговорим о делах!

Двэйн нахмурился, наморщив лоб, глядя в упор на младшего брата, который также перестал улыбаться.

Габриэль заметил морщины, след времени и усталость на лице брата, но вместе с тем и мудрость, подкрепленную силой. Габриэль увидел во взгляде Двэйна что-то отцовское.

— Так ты хочешь пойти в армию солдатом, чтобы стать сильнее, пройдя испытания? Я горд за тебя! Где именно ты хотел бы служить? — шепотом проговорил Двэйн.

Казалось, Двэйн н разговаривал с братом, а просто медленно шептал свои мысли, позабыв про брата и ужин.

— Нет, Габриэль, ты не знаешь, что за дела сейчас творятся в Роулинге и в Роландовских землях в целом… я не могу позволить тебе это…

Двэйн широко улыбнулся.

— Да не переживай ты так! Не хочешь идти в армию рядовым солдатом, пойдешь сразу в высший офицерский состав! Делов-то! Хочешь пойти в дворцовую гвардию?

— Никакой дворцовой гвардии! Они из дворца носа не покажут, а мне это противно!

Двэйн уже давно догадался обо всех намерениях младшего брата, но из уважения спросил:

— Куда же ты хочешь податься?

Та новая армия, что недавно была созвана, мне она очень интересна… там много нового оружия… Той армией руководит некто Арпхай… я знаю, что вы не в ладах, Двэйн, я не покидал земли Роулингов, однако кое-что слышал о том, что происходит в мире… Я не могу пойти под его начало, ведь он ненавидит нашу семью…

Двэйн улыбнулся, смотря на детскую радость в глазах брата, рассуждающего об армиях и подвигах.

— О Южной армии я даже не думаю, эти болота на южных границах просто сущий кошмар… К тому же, на южных границах нужен флот! А армии сухопутные там сокращаются!

— Что ж, и ты намерен отправиться на юг? — серьезным тоном спросил Двэйн.

— Да, именно так, в Ураганную армию! — громогласно заявил Габриэль.

Рассмеявшись, он добавил:

— Ты забыл, отец первым делом отправился служить в Ураганную армию! К тому же, командир Ураганной армии генерал Росток был хорошим другом нашего отца! У меня не будет проблем с ним, можешь не беспокоиться!

Двэйну понравились столь благородные намерения брата, но виду он не подал.

— Кроме Ураганной тебя ничего не устроит?

— Я бы пошел и в Северо-Западную армию тоже… это организованное лично тобой войско… Я думаю, мне там будет интересно, но я слегка боюсь слухов, которые пойдут, если младший брат Двэйна объявится в его же армии…

Двэйн от удивления поднял брови. Габриэль даже не понимал, насколько безрассудные варианты предложил Двэйн. Да, отец Двэйна и Габриэля сражался плечом к плечу с воинами Ураганной армии, но в те времена многое было иначе… Сейчас же времена, увы, не те! И Двэйн это знал!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 518.2. Выбор Габриэля (часть 2)**

Габриэль горестно промолчал. Еще недавно наступление разбойничьих и кочевых орд со стороны Ледяного леса обращало в бегство Ураганную Армию, ныне едва ли способную оказать нападающим должный отпор, как в былые времена.

Двэйн не хотел разрушать мечты младшего брата, однако в Двэйне, как и во всяком мудром правителе, жила толика эгоизма и природной осторожности. Двэйн знал, что война грядет… и знал, что Ураганная Армия будет стоять в авангарде… и не хотел терять младшего брата.

Но вот Северо-западная армия, остававшаяся в тылу, формируемая самим Двэйном, была не самым плохим вариантом… Да и по численности не сильно уступала, ведь после разгрома Руугарда необходимости в усилении северо-запада не было, на северо-западе преобладало относительное затишье. К тому же, там формировались самые настоящие военно-воздушные силы Роулингов.

Искренне боясь за жизнь брата, Двэйн не хотел бы отправлять брата в пекло… даже при всей уверенности за его силы. Двэйн покачал головой, глядя в глаза взбудораженному Габриэлю, и тихим голосом ответил:

— Брат мой, я уважаю тебя, уважаю каждый твой выбор и искренне горжусь тобой! Но как твой старший брат, я обязан высказать свой совет! — Двэйн серьезно смотрел в глаза брату. — Лично я против твоего вступления в Ураганную Армию, равно как и против твоего вступления в Северо-западную армию… это слишком опасно!

— Но почему? — добродушно, но решительно возразил Габриэль.

Двэйн довольно взглянул на брата… что ж, хорошо, что он наконец-то повзрослел, а не похож на дитя незрелое!

Двэйн глубоко вздохнул:

— Сейчас в этих армиях есть некоторые секреты… я не хотел бы их раскрывать…

Двэйн выложил карту Империи на стол, указав пальцем на Ледяной Лес.

— Я хочу знать, чтобы ты, Габриэль, знал о событиях, которые произошли на границах Ледяного леса три года назад… Уже в следующем году мы ждем набега от врагов, с которыми раньше никогда не пересекались. Нас ожидает встреча с множеством противников, ранее нами не виданных! И я не хочу, чтобы ты был там в этот момент! Их цели изменились! Отныне они хотят уничтожения человечества вместо грабительских набегов, что происходили ранее… Нас ожидает великая битва!

Габриэль растерянно смотрел на брата, периодически переводя взгляд на карту, где был помечен красным цветом Ледяной Лес, и потом вновь на Двэйна.

— Эти дикари с копьями наперевес? Неужели среди них есть воины? А кто обитает дальше за ними?

— За ними обитают существа, отличные от людей… — ответил Двэйн.

Габриэль чувствовал, что Двэйн вовсе не шутит.

— В столице об этом знает только тамошний Принц-регент, но он, возможно, сказал Робеспьеру. Кроме них же знать об этом могу только люди из общины Храма Предков…

Двэйн замысловато пошевелил пальцем.

— Однако теперь об этом и ты знаешь. На этом направлении единственным оплотом силы Империи является только Рубеж Касперского, но если его прорвут, то нам придется самим ускоренно строить эти крепости. И кто же будет последней надеждой в обороне этих крепостей? Мой младший брат…

Голос Двэйна был полон горечи:

— Эта крепость должна будет быть построена по всем правилам имперского строительства оборонительных крепостей-оплотов, по своему размеру должна вмещать три армии. Нам предстоит долго копить запасы провианта и оружия. Стоит снабдить оружием и снаряжением все ураганное войско и северо-западную армию, которые я планирую отправить на север, прямо к стенам нашей северной крепости…

Наконец, заговорил и Габриэль. Его голос был неуверенный и робкий после Двэйна.

— Наши враги столь сильны?

— Очень сильны! — ответил сквозь грустный смех Двэйн.

Двэйн знал об этом не понаслышке и считал незазорным говорить об этом с членами семьи.

— Очень сильны, сильнее, чем я думал… они сильнее нас, людей, а еще гораздо умнее, хитрее и злее!

За последние три года Двэйн постарел… на его лице теперь всегда была усталость и грусть. До сегодняшнего дня Двэйн не позволял себе слабостей… но теперь, перед собственным братом, он не скрывал своего страха, не скрывал своей усталости. Будучи командиром Северо-западной армии, сражаясь со степняками, Двэйн был тверд, как камень, но теперь эмоции взяли свое… В памяти Двэйна остались лишь две кровопролитные «священные войны».

Сотня лет смуты и темных времен миновали… Братья сидели, глядя друг другу в глаза, и не могли найти слов. Внезапно, усмехнувшись, Двэйн достал с полки громадного книжного шкафа небольшой пузырек. В пузырьке долгие годы хранилось замечательное вино. Традиция беречь хорошее вино для дорогих встреч.

— Думаю, сегодня есть повод выпить…

Разлив вино по бокалам, Двэйн выпил из своего, поперхнулся и весь покраснел, потом, добродушно улыбнувшись, сказал:

— Ты смелый парень, Габриэль! Никакая дурная весть не пугает тебя! Любой другой человек, узнай он, что весь род людской стоит перед такой опасностью, в штаны бы наложил, а ты не трус!

— Но почему никто не говорит об этом, почему никто ничего не знает, или же делает вид, что не знает?

— Эта новость объявилась три года назад! — ответил со смехом Двэйн. — Но нам нужно было время, чтобы подготовиться к войне! Представь, если бы мы в первые же дни объявили бы всему миру о надвигающейся войне. Население бы впало в панику, это породило бы столько внутренних проблем… Представь, насколько сложно бы нам было потом удержать равновесие в Империи. И это все при том, что нас атаковал бы опаснейший враг. Но теперь мы готовы к войне… войска собраны и обучены, фураж подведен, достойные командиры найдены, мы готовы дать врагу отпор… можно и народу обо всем рассказать…

— Думаю, через несколько месяцев будет самое время! — воскликнул Габриэль.

— Ты прав, к подавлению беспорядков мы, в случае чего, также готовы… Мы готовы к народным волнениям, впрочем, нам их все равно не избежать… Что же до храмовников… в настоящее время они не представляют для нас опасности…

Габриэль сделал несколько больших глотков из бокала, покашляв от терпкого вкуса вина в горле. Казалось, еще недавно он был встревожен тем, что сказал Двэйн, но хорошее вино помогло ему справиться с беспокойством и со спокойной душой слушать своего брата.

Община Храма Предков к тому времени уже давно была обескровлена и посему теряла приспешников.

— Все же я хочу пойти в армию! — воскликнул подзахмелевший Габриэль.

— Но ты первый наследник нашего рода! — почти что крича, ответил Двэйн.

— Но я – Роулинг! — с гордостью воскликнул Габриэль. — Наш род всегда первым вставал на защиту Империи и всех свободных народов! Вспомни нашего отца! Отец учил нас, не щадя себя, идти в любую битву, глядя смерти в лицо! Наш отец проливал кровь за Империю, а я буду отсиживаться? Никогда!

— У тебя будет возможность навоеваться, поверь! — воскликнул Двэйн. — Но сейчас я бы не советовал бы тебе идти на передовую, ведь тебя могут убить!

— Я не боюсь боли и смерти! Сын рода Роулингов не должен бояться её! — Габриэль был тверд и решителен.

— Я знаю! — покачал головой Двэйн, соглашаясь со словами младшего брата. — Но ты — будущий глава нашего рода, если ты погибнешь, встать на твое место будет некому! У тебя даже нет сына! Тебе стоит для начала обзавестись уже своими наследниками, а потом ты можешь оставить этот мир… Неужели ты готов взять и оставить наш род?

На самом же деле, род Роулингов и вправду испытывал тяжелые времена… Граф Лэймэнг ушел из жизни слишком рано… Теперь если Габриэль внезапно умрет, то шансов у рода Роулинг почти не останется.

— Все же я не советовал бы тебе вступать в Северо-западную армию, там у тебя не будет привилегированного положения. Ты уже вырос, и я не имею права приказывать тебе не вступать туда, но я искренне советую тебе не делать этого! — Двэйн улыбался, но говорил заметно нервным голосом. — Я могу лишь посоветовать тебе отказаться от сумасбродных намерений… Впрочем, я могу послать за тобой телохранителя, и он присмотрит за тобой, пока ты будешь в опасности, чтобы ты не погиб, еще будучи новобранцем!

Габриэль резко встал с кресла.

— Ты мой старший брат, твое слово – закон. Скажи мне, брат… Насколько ты уверен во всем происходящем в себе?

Двэйн глубоко вздохнул:

— К сожалению, я уже ни в чем не уверен… Я не знаю. Сколько будет идти эта война! Но у меня есть план! Через месяца три я рассчитываю отвезти маму на юг, там ей предоставят убежище. Эта моя зона влияния! Там она будет в безопасности!

Габриэль, услышав слова Двэйна, остолбенел.

— Неужели, брат, ты думаешь, что рубеж Касперского падет? Неужели все оплота землей Роулинг падет?

— Все может быть, друг мой… видишь ли, эта война отнюдь не война с другим народом, наши враги не люди вообще, их не победить, добившись мирного договора. Эта война на истребление, она закончиться только с гибелью одного из противников. Такой войны человечество не вело вот уже несколько тысяч лет…

Габриэль взглянул на брата глазами, полными надежды.

— Верю тебе, брат… что ты скажешь мне, я так и поступлю…

Двэйн широко улыбнулся, схватив брата за руку.

— Не беспокойся, я тоже из рода Роулинг, я не позволю нашей семье кануть в лету и исчезнуть!

Габриэль, нахмурившись, посмотрел на Двэйна:

— Столько новостей в столь короткое время…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 519.1. Тренировочный лагерь**

Что же можно сказать о Габриэле, как о наследнике рода Роулингов?

Он был просто картинным представителем рода Роулинг. Впрочем, Габриэль и вправду даже у себя в роду слыл весьма способным и одаренным парнем. Его брат же на всю Империю прославился как опасный безумец.

Действия Двэйна отталкивали многих от него самого, ведь негоже аристократу было отходить и устоев и традиций. Любое проявление инакомыслия в дворянстве Империи порицалось и превозносилось как безумие. Длинной и победоносной историей же род Роулингов славился как никакой иной.

Поэтому когда Габриэль прибыл в столицу, мальчонке устроили торжественный прием в зале с ломящимися от яств столами. Род Роулингов и до своего недавнего возрождения никогда не исчезал в памяти большинства граждан Империи, но Двэйн, возродив и усилив его, превратил Роулингов в дворян, располагающих силой, сравнимой с самим Императором и Принцом-регентом. В определенный момент имперские власти стали понимать, что теряют контроль над Роулингами, так как те становятся слишком богатыми и сильными. А покровительство Герцога Тюльпана только укрепило влияние Роулингов.

Дама Циньайсэ, бывшая невеста юного Габриэля, выглядела просто безупречно. Она прекрасно держалась в высшем обществе, выделяясь даже на фоне прочих столичных имперских аристократок. Двэйн при встрече с ней заметно засмущался, но вот Габриэль заметно приободрился.

Все окружающие подозревали, что родом Роулинг эта особа была выбрана не случайно. Девушка и впрямь обладала какой-то особой притягательностью, завораживая окружающих мужчин одним своим видом. Герцог Тюльпан выглядел куда более величественно на фоне своего младшего брата, но, увы, в глазах местной дворцовой публики он по-прежнему был плутом и обманщиком.

Местные барышни все как один разочаровались в нем. Однако Габриэль теперь предстал перед светом просто в лучшем виде. На него отныне смотрели как на единственного достойного продолжателя рода Роулингов, достойного места во дворце.

Габриэль не был обучен светским манерам, но это вовсе не мешало придворным девушкам влюбляться в него снова и снова. Все пиршество, да и сам приезд в столицу Империи можно было назвать настоящим победоносным триумфом Габриэля. В тот вечер, когда пришло время танцевать, несколько молодых девушек «случайно» сталкивались с ним лицом к лицу и неоднократно дотрагивались до него.

Одна из них даже пролила вино прямо на одежду молодого принца. Так что речь уступила место невербальному общению, которым девушки и женщины владели просто замечательно.

Гвоздем же программы и вишенкой на торте оказалась маленькая девочка, бросившаяся Габриэлю в объятия, случайно потеряв при этом юбку.

— Дрожайшие дамы! Да, наш гость уже помолвлен и давно обручен, но в Империи были нередки случаи, когда знатный мужчина-аристократ имел несколько жен, к тому же, кандидатура стать женой первого принца Роулингов казалась просто чудесной, а потому дамочки решительно шли на штурм.

Иначе говоря, годы бездействия и мирного процветания не на шутку извратили не только простой люд, но и знать тоже. Придворные попросту делали вид, что не замечали происходящего, и дикости столичной знати оставались незамеченными и безнаказанными. По выражениям лица всех присутствующих Двэйн тут же смекнул, что все это не более чем игра, представление.

Для окружающих это был лишь способ похохотать над уважаемым, но молодым и наивным гостем. Вскоре Двэйн заметил, что Габриэль не прочь повеселиться и выпить вина. Через пару часов он уже любезничал с дамами всех возрастов, а когда совсем стемнело, бесцеремонно сбежал в сад и уединился с молодой дочкой одного из столичных дворян.

Вскоре взор Двэйна все чаще стала заслонять широкоплечая дама с округлыми формами, изрядно выпившая вина и настойчиво намеревающаяся упасть в объятия Двэйна. Это была двоюродная сестра невесты Габриэля. На этот раз Двэйна вовсе не посетило то знакомое чувство гнаться за окружающими женщинами. Своего рода инстинкт дамского угодника.

Двэйн с отвращением смотрел как на двоюродную сестру невестки, так и на всех остальных аристократок на этом пиру. Двэйну стоило немалых усилий вырваться из объятий чересчур навязчивых служанок и отправиться искать младшего брата, пропавшего где-то в саду. Настала пора вырвать этого ветреного юнца из рук этих хищниц.

Двэйн нашел брата на веранде в саду, страстно целующегося с неизвестной никому из братьев девицей. Опоздай Двэйн буквально на несколько минут, Габриэль бы натворил много глупостей с этой распутной девкой.

— Брат, чем это ты недоволен? — пьяным голосом пролепетал Габриэль.

— Тебе нравятся эти женщины?

— Почему же? — угрюмо спросил Двэйн.

— Они молоды и красивы, а я люблю молодых и красивых девушек… — протянул, подмигивая брату, Габриэль.

— Не беспокойся, я знаю, что позволяет мне мое положение…

— Я понимаю, Габриэль, что при твоем положении дозволено иметь нескольких жен… но сегодня ты уже перегнул палку. Эта девушка уже твоя четвертая добыча за этот вечер, не так ли? — Двэйн потер виски и закрыл глаза.

— Она пятая, брат! — прокричал бесстыжий юнец Габриэль.

Двэйн огорченным голосом сказал:

— Когда вечер лишь начинался, одна девушка с закрытым платками лицом подарила мне платок, но ты не заметил…

Двэйн с грустью в глазах смотрел на младшего брата, потерявшего всякое самообладание. Он прошептал:

— Знаешь ли ты, брат, что одна из твоих любовниц на сегодняшнем вечере – сестра твоей жены!

— Знаю! — безразлично бросил в ответ Габриэль.

— Да ты…

— Брат мой! — Габриэль говорил почтительным тоном, смотря Двэйну прямо в глаза. — Я знаю, что ты хочешь сказать мне… но ведь я еще так молод! А твои моральные устои местами выглядят очень уж причудливо.

— Может быть, ты и выше всех их по отдельности, но если ты сам настроишь их всех против себя, ты пожалеешь об этом, ведь ты в их глазах очень сильно упадешь. Если ты не будешь нормировать свои любовные похождения, именно это и произойдет!

Габриэль в ответ лишь вздохнул:

— Ты, я… такие же князья и государи, как мы, или же беднейшие из простолюдинов… все отличаются распутностью в молодости! Но только лишь ты никогда не заглядывался на миловидных служанок! Тебе всегда нужна была только твоя Ма-дэ! Ты не заигрывал с другими знатными девушками, даже на пиршествах не появлялся! Это не на шутку изумляет меня, Двэйн!

На самом деле, Габриэль был во многом прав. Многие из слуг Двэйна еще с малых лет были мужчинами, а посему близкого знакомства со служанками он попросту не имел.

— Просто… мне кажется, ты слишком молод…

Двэйн терялся в словах, не зная, что сказать брату.

— Я уже не девственник, брат! — эта фраза померкла Двэйна в оцепенение.

— То есть… как?

— В прошлом году еще… мать подарила мне двух служанок… с ними я и попробовал в первый раз, было неплохо, должен сказать…

— В прошлом году? Но тебе тогда было лет четырнадцать…

— Я знаю, Двэйн. Ты иногда и вправду кажешься странным. Будто живешь не в нашем мире. Все мужчины в расцвете сил как один стремятся к тому, чтобы овладеть как можно большим числом женщин. И дело здесь вовсе не в плотских утехах, равно как и не в желании самоутвердиться! Просто таков наш мир, и нравится оно тебе или нет, ты этого изменить не в силах!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 519.2. Тренировочный лагерь**

Двэйн молча покачал головой. Он прекрасно понимал, что не имеет совершенно никакого смысла спорить с особенностями той эпохи, в которой выпало жить Двэйну, в которой мужчина, добившийся влияния, силы и власти, попросту расценивает женщин, как один из ресурсов, ценность жен и родных сестер которого меркнет на фоне несметного числа наложниц, которых получает молодой властитель, севший на трон. Растет лишь ценность ресурса… денежного, женского или какого бы ни было.

В сей век холодного расчета и алчности даже столь светлые люди, как граф Бильбо или Дэланшань, рано или поздно падали в бездну разврата и алчности. В далекой древности, когда люди были благочестивы и добры ко всему миру, подобное поведение сына было бы ужасным горем для родителей. Теперь же матери сами ищут первых наложниц для собственных сыновей. Ведь в дворянской семье сын – прежде всего продолжатель дворянского рода, на ком лежит цель укрепления влияния фамилии, обогащения и процветания. И Габриэль вовсе не был нечестивцем, утерявшим все нормы морали. Он всего лишь был человеком своего времени.

На следующий день вечером Двэйн окончательно лишился желания размышлять о том, в какой эпохе живется лучше, ведь вскоре после окончания вечера Габриэль будто протрезвел, позабыв об окружавших его распутных девицах, и вновь стал тем благородным и романтичным героем, каким он встретился со старшим братом совсем недавно.

Рано утром Габриэль встал с постели и отправился в тренировочный лагерь, где с упорством и желанием проходил сложные тренировки. Но перед тем, как отправиться в лагерь, Габриэль упражнялся в фехтовании во дворе усадьбы. Когда Двэйн проснулся и вышел на крыльцо, Габриэль уже был с ног до головы в поту, в глазах была радость и свет жизни.

Стояло холодное утро ранней весны, но обливающийся потом Габриэль вовсе не обращал внимания на сырой и холодный ветер. Потренировавшись с одноручным мечом, Габриэль схватил тяжелый двуручный меч и с огнем в глазах отправился на продолжение тренировки, где разрубил мечом пятьдесят деревянных чурок.

Двэйн же еще долго стоял на крыльце усадьбы, наблюдая за тем, как упражняется в боевом искусстве юный Габриэль, и невольно вспоминал себя в его годы. Только когда окончивший тренировку Габриэль наконец стал обтираться шерстяным полотенцем и кутаться в одежду, Двэйн с довольным видом ушел обратно в усадьбу. «

— Я смотрю, ты встал пораньше?

— Да! Каждое утро я вынужден тренироваться не меньше двух часов, это минимальная программа! Желательно бы еще полчасика добавить! — бодро сказал Габриэль и направился в усадьбу.

Габриэль подошел и бережно снял со стеллажа длинный палаш, рукоятка которого была обита акульей кожей и инкрустирована драгоценными камнями, на которые было наложено защитное заклинание от старения и ржавчины.

Палаш стоил свыше тридцати тысяч золотых, являясь подарком от мастеров Севера. Не менее интересен был подарок от Графа Бильбо, представлявший собой молодую служанку лет пятнадцати… с гладкой подобно шелку кожей и длинными, словно степная трава, ресницами. Конечно же, она была девственницей. Благо, покамест Габриэль обитал в своей усадьбе и жил жизнь в некоей мере аскетичной для дворянина, не держа при себе никаких служанок и наложниц.

Стоило отметить, для человека его сословия он просто невообразимо самостоятелен и даже несколько аскетичен.

— Иди омойся! Сегодня мы едем к казначею, нанесем ему визит! — крикнул Двэйн вслед Габриэлю.

— Заодно повидаешься с невестой!

— Что? Брат, право не стоит!

— Ты другого мнения? — поинтересовался Двэйн.

— Я не хочу жениться так рано! — спокойным тоном провозгласил Габриэль. — Брат, ты слишком обеспокоен вопросом моей женитьбы! Мы, мужчины рода Роулингов, никогда не вступали в брак столь рано… Наш отец женился лет в тридцать… Тебя же наша матушка родила в тридцать шесть… Когда же отец возвращался из первого победоносного похода, тебе было три, а ему тридцать девять! Я согласен с тобой, что мне не стоит вступать в Ураганную армию, что не стоит рваться на передовую, но мне также нужно и работать над собой… чтобы стать таким же отважным полководцем, как отец… у меня впереди столь разнообразная и интересная жизнь, не к чему закрепощать ее браком! Я не шучу, брат! Я видел множество аристократов, что женились слишком рано, и теперь ничего из себя не представляют! Но я не такой, как они! У меня есть планы и цели! И в ближайшее время я не готов вступать в брак!

— Я понимаю, что эта война может продлиться не одно десятилетие, и неизвестно, чем она закончится… — опередив Двэйна, сказал Габриэль, повысив голос .

— Брат, это мое решение, и я хочу, чтобы ты был на моей стороне! — Двэйн выразительно смотрел на брата. – Ну, хорошо! В конце концов, на твоей невестке могу жениться и я… но свадьбу заказал отец, и отменить ее нельзя!»

— Я знаю, что мне стоит делать, а чего делать не стоит! Брат! Отвези меня в военный лагерь! Это сейчас важнее!

Нельзя не сказать, что Двэйн рос куда более спокойным и рассудительным парнем, чем воинственный Габриэль. Вероятно, на любовь Габриэля к турнирам и конным скачкам пришла вместе с роулинговской кровью, которая была выражена у него куда больше, нежели у Двэйна.

Габриэль любил массивных боевых коней, любил генеральские мундиры и изготовленные на заказ наградные мечи. Двэйн очень любил Габриэля, как любит всякий старший брат своего младшего. Ныне Лобустьер постепенно складывал с себя обязанности военного министра, все чаще его работу брал на себя Камиссилиум.

Камиссилиум был другом Двэйна, и, встретив Двэйна и Габриэля, с радостью жал им руки. Камиссилиум был человеком старой закалки, он устроил тренировочный лагерь по старому образцу, устроив там генеральный штаб, интендантскую службу, службу военной пропаганды, а также штаб оперативного реагирования! Даже Двэйн, не будучи от рождения военным, понимал важность подобного устройства военного лагеря.

Карты, чертежные и измерительные приборы устилали стол в штабе Камиссилиума. Военные министры не отличались аристократизмом и любовью к роскоши, а посему военный лагерь был устроен крайне просто. Впрочем, для обучения будущих командиров армий он подходил, а посему в недовольстве не было смысла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 520.1. Директор?!**

В скором времени начались военные действия. Постепенно Двэйн стал использовать собственную власть и позволил распространиться влиянию офицерских кругов внутри империи! Он рассчитывал на то, что первой партией станут военнослужащие, которые смогут развернуть сражение с преступным народом. Он записал в протокол ход военных событий. Важные сведения о военных достижениях отправил в военное ведомство, чтобы провести исследование. Одновременно все эти ценные материалы распространил среди офицеров учебного корпуса.

Только так можно гарантировать, что в будущем, когда станет неизвестно, сколько времени будет длиться война в империи, тогда запасы войск смогут непрерывно пополняться, вплоть до того, что чем сильнее они будут сражаться, тем все больше сил у них будет появляться!

Относительно Габриэля, Двэйн может разрешить ему сначала обучаться здесь после того, как начнется война. Здесь он также сможет обучаться тактике ведения войны с преступным народом на примере опыта реальных сражений, потом сможет постепенно выйти на поле битвы!

«Двэйн». Камисилуо и Двэйн состояли в дружеских отношениях. Ему не нужно было обращаться к Двэйну «Герцог Тюльпан». Отношения между ними были хорошими, Камисилуо смеялся и хватал Двэйна за плечи:

— Твой младший брат очень славный! Выглядит, как благородный герой! Но ты действительно решил оставить его без военной должности, и вместо этого решил сделать его курсантом? У вашей семьи хорошее положение в обществе, почему бы не дать ему высокий военный ранг? Будет некрасиво, если он получит титул, но не будет занимать военную должность.

Он понизил голос:

— Если ты беспокоишься о том, что он может хлебнуть горя в военном лагере, то я могу помочь тебе устроить его в ставку верховного главнокомандующего, м-м-м, и временно сделать его своим адъютантом, что скажешь?

— Спасибо за твою доброту, — голос Двэйна был очень искренним. – Но все-таки не стоит. Этот мальчик еще совсем невыдержанный. Я хочу немного поработать над ним. Пускай даже если он не будет занимать военную должность, разве кто-нибудь посмеет презирать его? Хм!

— Конечно, нет! — Камисилуо развел руками. – Вы два брата из семьи, сила и влияние которой распространены повсюду. Кто посмеет? Даже если не принимать во внимание положение вашей семьи, к тебе, Двэйн, все равно все относятся с уважением!

— Хорошенько помоги мне воспитать этого мальчика! Нужно дать ему понять, что война – это не шуточное дело, — вздохнул Двэйн.

Камисилуо рассмеялся и мельком взглянул на стоявшего вдалеке и разглядывающего военный бастион на макете местности Габриэля. Вдруг словно пониженным голосом сказал:

— Двэйн, у меня есть одно дело, которое мне нужно обсудить с тобой, я уже спрашивал об этом принца-регента, он не возражает. Тебе нужно только кивнуть головой в знак согласия и все.

Двэйн презрительно посмотрел:

— Что случилось? Не хватает военных денег? Снова надо занимать у меня?

— Конечно же, нет, — Камисилуо заискрился улыбкой и протянул руки на плечи Двэйну.

— Я, конечно, знаю, что в этом году денег в государственной казне прибавилось немало благодаря твоему кошельку… Сейчас в ставке верховного главнокомандующего жалованье выдается за счет твоей семьи! Так что в деньгах больше не нуждаемся. Сегодня речь не о деньгах, а об этом офицерском кружке…

Двэйн нахмурил брови.

— Двэйн, тебе известно, что мир в империи сохраняется уже очень долго, — Камисилуо вздохнул. – Люди, которые проводят занятия с офицерами, должны обладать боевым опытом! Но сейчас во всей империи нет никаких сражений… Больше двадцати лет назад была война в степных землях… И прошло эту войну поколение людей, которые уже состарились и умерли… И сейчас… найти преподавателя для офицеров с боевым опытом… Действительно так сложно. Несколько лет назад в южные земли был совершен поход, семье Роулинг, наверное, известно об этом, но о том походе даже и сказать нечего! Потратили много императорских средств на сооружение военного корабля, затем притеснили тех местных аборигенов. Разве это боевой опыт? Единственные военные действия, о которых стоит говорить, это уничтожение Северо-западной армии два года тому назад! Но только у меня сейчас все равно нет подходящей кандидатуры! Аэрпай и я совершенно не подходим для этого. К тому же я знаю, что в той войне он присвоил себе чужие заслуги, и его армия не показала особых успехов, поэтому я не хочу, чтобы он занял эту должность. Генерал Андрэ уже находится под твоим руководством, поэтому я могу рассчитывать только на тебя.

Двэйн вздохнул, нахмурив брови, немного подумал:

— Мне сейчас тоже сложно найти подходящего человека. Генерал Лонгботтом… Он слишком ненавидит военное ведомство… И точно не захочет приехать сюда, а у других людей недостаточно опыта. Хм. Как насчет Гайда? Тебе должно быть известно это имя. Он – первый главнокомандующий в моей коннице, ученик Лонгботтома. Сражается очень умело. К тому же сражался в истребительной войне против Северо-западной армии два года назад.

— Я знаю того парня, в прошлый раз в регистрационном списке было его имя. Но он не подойдет, — Камисилуо покачал головой и серьезно сказал:

— У него не хватает опыта, сейчас в этот кружок могут входить люди только с большим опытом. Многие в воинских рядах сражались неплохо. Большинство из них непокорные и грубые люди. Парень Гайда только лишь главнокомандующий, к тому же все время находился на северо-западе… Он занимает положение только в твоем личном войске… Если позволить воину из личного войска аристократов преподавать для императорского регулярного войска, боюсь, что много людей не станут его уважать.

Камисилуо сощурился и сказал:

— Я хочу позвать тебя!

— Меня? – Двэйн выпучил глаза на Камисилуо.

— Тебя! – тон речи Камисилуо был строгим.

Было не похоже, чтобы он шутил.

— У тебя есть воинское звание в империи! К тому же ты – Герцог Тюльпан! Главный министр северо-западной военной администрации! Если ты будешь стоять перед ними, кто осмелится дерзить тебе? К тому же ту истребительную войну против Северо-западной армии возглавлял ты… У тебя есть опыт.

— Но… Я не настоящий военнослужащий, — сказал Двэйн сквозь смех и слезы. – Ты же знаешь, в чем смысл моего воинского звания… Я всего лишь координирую общую ситуацию в своем городе относительно военных дел…

— Не будь скромным, — Камисилуо по первому взгляду понял, что Двэйн намеревается отказаться. – Даже если не говорить об этой истребительной войне против Северо-западной армии… Вспомни, как ты несколько лет тому назад под бастионом Джилия сам вместе со своим войском разгромил двадцать тысяч степных конников!

Не дожидаясь отказа Двэйна, Камисилуо много раз похлопал его по плечу и с уважением сказал:

— Двэйн! Ты должен помочь мне, а я помогу тебе обучить твоего младшего брата! Только сейчас я нахожусь в затруднении. Помоги мне, пожалуйста, по-дружески прошу, не оставляй меня в трудном положении, у меня будет немного требований к тебе. В следующем месяце ты еще можешь побыть в столице, но перед тем, как уезжать найди свободное время и приезжай сюда. Проведи урок с парнями, которые еще не успели испытать боевой опыт, поделись с ними своими навыками и умением!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 520.2. Директор?!**

Заметив, что Двэйн снова стал хмурить брови, Камисилуо снова заговорил пониженным тоном:

— Ты предложил принцу-регенту расширить этот кружок, превратить его в специальное училище, но это предложение никогда не исполнялось, а сейчас посмотри на свою магическую школу, какой известной она стала. В этот раз мы, военные старики, набрались решимости превратить этот кружок в училище… Кто знает, может быть, у нас получится создать новую военную академию! Ну что? Место главы я оставлю для тебя! Сейчас в империи слишком мало генералов, прошедших войну! У тебя есть авторитет и ранг, ты занимаешь должность… Что касается твоего возраста… Кто осмелится сказать что-то против тебя?

Директор военной академии…

Двэйн вздохнул. Неужели действительно нужно создать военную академию Хуанпу? И я стану первым главой?

Почему бы не стать бритоголовым!

В этот день вечером произошел еще один случай.

Его Высочество Принц-регент созвал первую партию главных императорских министров для проведения заседания. Сначала они расспрашивали приближенных военных о размещении войск, об оборонительном рубеже Касперского.

На заседании Его Высочество Принц-регент внимательно слушал доклад Камисилуо о военном ведомстве – раньше эту работу выполнял Лобустьер, но сейчас докладчиком стал Камисилуо!

Много влиятельных и знатных министров, участвующих в заседании, заметили в этом изменении сигнал: очевидно, что этот Камисилуо, заняв должность «помощника министра военных дел», очень быстро захотел воспользоваться своим положением!

Однако больше всего людей напугало другое событие.

Принц-регент позволил Двэйну взять с собой младшего брата на встречу высшего уровня. В следующем месяце нужно будет организовать обряд инициации Габриэля, чтобы он на правах наблюдателя смог участвовать в высшем заседании.

Даже такая небольшая должность, как наблюдатель, на которую назначался Габриэль – новость об этом потрясла всех!

Кто такой Габриэль? Все главные министры прекрасно знали. Этот молодой человек с блестящими перспективами. К тому же в скором времени он будет преемником графства Роулинг. Поэтому вступление в совет министров – это только дело времени.

Но больше всего всех беспокоило то, что когда этот юноша подрастет, накопит больше опыта, пусть даже он вступит в высший совет через десять или двадцать лет, это все равно рассматривалось как повышение должности Двэйна! Пусть даже Габриэль из знатного рода и является главой рода Роулинг, но по правилам он может вступить в совет министров только после тридцати лет!

Не забывай, что прежний глава рода Роулинг старый Раймонд вступил в совет министров только в возрасте тридцати девяти лет!

Квалификация и трудовой опыт! Вот твоя главная задача!

Сейчас у этого пятнадцатилетнего юноши не было даже титула… Но зато в следующем месяце он должен был стать наблюдателем совета!

Пусть всего лишь наблюдателем, но это слишком отходило от принятых норм!

Каждый на заседании тяжело вздыхал про себя. Наш Принц-регент… если любит человека, то любит все в нем, даже ворон на его доме. Во всяком случае, следует знать рамки!

Ты безгранично доверяешь Двэйну, все люди знают. Ты так доверяешь ему, что даже разрешил его несовершеннолетнему брату явиться на императорское заседание…

В течение последних лет этому Принцу-регенту стало нравиться выдвигать молодых людей! Ты посмотри на Двэйна… Даже и говорить нечего!

Вот Камисилуо только тридцать лет исполнилось, а он уже успел стать заместителем министра по военным делам! Старик Раймонд занял этот пост только в тридцать девять лет!

К тому же у старого Раймонда были блестящие военные заслуги!

Все смотрели на выражение глаз Габриэля. Его взгляд был сложным и запутанным, восторженным, горячим и беспокойным…

— Самое последнее дело касается регулирования внутренней части военного ведомства. Заодно стоит уведомить вас об этом, — Принц-регент перед завершением заседания специально снизил тон речи и равнодушно сказал. — Всем известно, что раньше в военном ведомстве был офицерский кружок. Сейчас рабочих рук не хватает, мы решили увеличить войска, и поэтому военное ведомство вынесло постановление расширить данный кружок. Создать что-то похожее на военную академию… в которой будут готовить офицеров средних и низших рангов.

Последние слова успокоили министров.

Хм, только ради того, чтобы восполнить состав младших офицеров… Значит, ничего важного, главное, что никто не будет оказывать влияние на собственное положение! По их мнению, звание генерала или командное положение в армии следует предоставлять только аристократии! Простой народ не должен занимать высокие позиции!

Поэтому о таком малом деле, как «средние и младшие офицеры», кто станет беспокоиться? Кто будет переживать за низших людей в войсках главнокомандующих?

— Принимая во внимания заслуги Герцога Тюльпана в последних боевых сражениях, который, жертвуя своей жизнью, совершал подвиги во имя империи, поэтому этот военный кружок будет возглавлять он! Конечно, у Герцога Тюльпана есть еще много других военных обязанностей. Но все-таки пусть он станет главой военной академии, когда дело завершится, посмотрим, какой результат получится!

Присутствовавшие на заседании чиновники не приняли во внимание это дело. И все одобрили принятое решение Принца-регента.

И только сердце Двэйна беспорядочно колотилось в его груди!

Он понимал, что такое на первый взгляд обычное решение, на самом деле принесло ему много власти!

Директор императорской военной академии?

Подумать только… Все те многочисленные офицеры в империи станут твоими учениками и будут называть тебя учителем…

Таким образом, ты сможешь обладать высоким авторитетом среди войск и занимать особое положение.

Вечером после того, как Двэйн вернулся домой, он не мог заснуть всю ночь. Двэйн никак не мог понять, почему Принц Чэнь вынес такое решение!

Неужели он не понимает, насколько значительна должность в такой академии? Пускай никто не понимает этого. Но Принц Чэнь умный, неужели он ничего не заметил?

На рассвете Двэйн отдал приказ, снова написать точно такую же табличку, которая наклеена на дверях магического института!

По-прежнему все те же две фразы:

«Получить повышение и разбогатеть – пожалуйста, уходите! Цепляться за жизнь и бояться смерти – не стоит входить в эти двери!»

Наблюдая за тем, как пишут эти фразы, Двэйн вздохнул и подумал про себя:

«Неужели, это – судьба? Когда-то я присвоил себе надписи военной академии Хуанпу и не ожидал, что смогу создать точно такую же военную академию в империи Роланд…»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 521.1. Ослабь собственную власть**

Может быть, это – ловушка! Или, может быть, Принцу-регенту просто стало плохо…

Так или иначе… Все уже было решено. Двэйн должен был стать директором. Но Двэйну по-прежнему было неспокойно: этот Принц-регент уже стал ограничивать свое влияние на политической арене, помог утвердиться генералу Аэрпаю и вдруг решил передать мне дело будущей императорской академии… Что за дьявольские планы он вынашивает?

На ринге старался изображать мужчину, знающего толк в любовных делах, поцеловал Айлоу, притворился, что покидает состязание и оставляет контроль рыцарского союза и ордена меченосцев Роланда. Ушел красиво, и, по-видимому, Принц-регент очень рад своей «тактичности».

Сейчас эта «дьявольская» военная академия Хуанпу принадлежит к какому сценарию?

Через день Двэйн понял, что Принц Чэнь его обманул.

Камисилуо явился к Двэйну с визитом. С затаенной улыбкой он приказал своему телохранителю принести ящики с архивными документами. Сделав безобидное лицо, он заговорил с Двэйном:

— Это биографические данные о прошлых сотрудников военного кружка… И сведения о списке лиц, обладающих квалификацией для проведения занятий в будущем кружке военного ведомства… А-а, само собой, разумеется, сейчас это уже не кружок, а Академия дел имперского пространства. Это список имен первой партии учащихся, в основном они все состоят в местных войсках. Их семьи, дата рождения, возраст, родовое положение. Воинская должность, квалификация и трудовой опыт. В общем, здесь все необходимые тебе материалы. И еще… В последнем ящике находится проект строительства этой академии, в нем указано место строительства, план здания учебного заведения и т.д.

Камисилуо еще не закончил говорить, как глаза Двэйна сразу же уставились на него.

Он серьезно посмотрел на Камисилуо, стал невнятно бормотать, перебивая его:

— Я так и знал… Что это все ты… Не ты, а ваша разбойничья шайка, пытаетесь обмануть меня…

Камисилуо дружелюбно посмеялся:

— Не говори так, Двэйн. Мы ведь с тобой хорошие друзья, если друг – в беде, ты ведь не сможешь отказать ему в помощи.

Двэйн старался сдерживать себя, но вдруг его передернуло, и он резко захотел ударить этого парня в нос! Посмотрим на этого парня, когда я сломаю ему его переносицу, будет ли он таким же веселым и жизнерадостным!

— Помочь? Ты звал меня… Как ты говорил мне помочь тебе! – Двэйн не ударил Камисилуо, но он словно лев подпрыгнул и пнул ногой ближе всего стоящий к нему ящик.

Затем, стоя спиной к Камисилуо, сказал:

— Ты… Вы за кого меня принимаете! За восьмилапого паука?! Я настолько занят, что схожу с ума! Тот, чертов съезд военных состязаний, еще не закончился! Я еще не закончил подготовительную работу ордена меченосцев Роланда! К тому же два дня тому назад прибежали твои люди и попросили меня обратиться в вышестоящие инстанции, чтобы получить партию новых военных грузов и перевезти их на оборонительный рубеж Касперского! Еще орки на Дэланьшань сказали, что на заводе аэростатов недостаточно сырья и что нужно максимально быстро наладить поставки бычьей кожи… Я…

-Ну-ну-ну! – Камисилуо поднял голос и взмахнул руками, словно сдается. — Мой друг, все, о чем ты говоришь, ко мне не имеет никакого отношения, я же не знал, что ты уже настолько занят.

— Ты не знаешь, зато наш Принц-регент знает, — Двэйн, надув губы, шепотом сказал. — Он с самого начала обо всем знал и все подстроил специально.

Двэйн снова пнул ногой ящик. В этот раз настолько сильно, что древесные опилки разлетелись по сторонам и попали на лицо к Камисилуо.

Заметив, что Двэйн находится в диком бешенстве перед Камисилуо, стоявшие рядом несколько телохранителей сразу же заволновались – это никуда не годится! Перед нашим господином смеет устраивать драку!

Устраивает потасовку перед заместителем министра по военным делам! Что это за преступник?

Но все-таки этот человек обладал более высоким положением и носил титул Герцог Тюльпан, как же следовало поступить телохранителям?

Если Герцог Тюльпан и с нами начнет драться, то мы тоже только сможет беспомощно наблюдать за ним.

Камисилуо вдруг вздохнул и стряхнул опилки со своего лица, затем махнул рукой телохранителям:

— Выйдите отсюда!

Несколько телохранителей, словно получили помилование, сразу же убежали.

Камисилуо повернулся, чтобы затворить дверь. Затем подошел к Двэйну и похлопал его по плечам. Сначала он был в нерешительности, затем шепотом проговорил:

— Двэйн, есть некоторые вещи, о которых, может быть, мне не следует говорить, но раз уж мы с тобой друзья…Тогда я должен дать тебе небольшой совет.

— Говори, — рот Двэйна выжал только одно слово.

— Ты… — выражение лица Камисилуо было странным. — Мне кажется, тебе следует оставить свою власть.

Двэйн поднял глаза и кинул взгляд на Камисилуо – несмотря на то, что этот парень сейчас является одним из трех приближенных императора, хм… но в настоящее время у него было немного власти. Но этот Камисилуо в последние годы совсем вялый, он испытал сильнейшее влияние от воспитания Лобустьера. Как говорится, скрывая свои таланты, мудрый себя оберегает!

Но сегодня… Почему он вдруг решил проявить свои способности?

— Все так, как ты говоришь, Двэйн. В твоих руках слишком много власти, — сказал шепотом Камисилуо.

— Посмотри, в твоих руках сосредоточена власть над северо-западной военной администрацией. Конечно, изначально провинция Дэса была твоей территорией. Насчет этого, никто не станет возражать. Однако… Та отдельная северо-западная дивизия… Ха-ха… Посторонние люди не догадаются, но заместитель министра военных дел, неужели мне неизвестно? Что это будущие военно-воздушные силы империи! Империя выделила большую по площади территории, послала огромную партию рабочих рук, сформировало особое войско, чтобы построить производственную базу аэростатов и оружейный завод… После того, как эти войска уничтожили северо-западную армию, уже прошло целых два года… И все это время те войска до сих пор находятся в твоем подчинении! Этой власти тебе мало? Еще есть оборонительный рубеж Касперского, сколько тысяч ты потратил, чтобы помочь империи построить его. В прошлый раз я еще упоминал о том, что все жалованье служащим в военном ведомстве выдается благодаря твоим деньгам… Посмотри, сколько дел находится в твоих руках… Ты считаешь, что это нормально?

Двэйн стал успокаиваться. С улыбкой покачал головой:

— Ненормально.

— Мои слова – величайшее преступление, Двэйн! В твоих руках сейчас сосредоточено столько власти и силы, что ты можешь получить все, что пожелаешь – земельные территории, деньги, армию! Если ты замышляешь измену…То тебя ждут большие неприятности! – выражение лица Камисилуо стало напряженным.

— Не забывай, что посторонние лица могут не догадываться, но обстановка в армии нам хорошо известна! В те годы ты послал всего лишь десятитысячную конницу Лонгботтома против семидесятитысячной кавалерии Северо-западного легиона, и все солдаты противника были уничтожены! Сам подумай, как после этого наш главный директор может оставаться спокойным?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 521.2. Ослабь собственную власть**

Камисилуо заметил, что цвет лица Двэйна изменился. Он отыскал стул и присел на него:

— Я признаю, что два года назад финансовая ситуация в империи была настолько плохой, что пришлось занимать деньги у тебя, министра… Но сейчас прошло уже два года… Самый сложный этап кризиса уже преодолен… В финансовой канцелярии уже есть накопления. Все встало на свои места и пришло в норму. Обильные снегопады на юге уже прекратились, производство восстановилось, ко всему этому добавился богатый урожай. Достижения политической деятельности Принца-принца довольно высокие, финансовых накоплений намного больше, чем в прошлые годы. Подумай… В такой ситуации империя уже не нуждается в твоем кошельке, чтобы содержать армию! Ты понимаешь смысл моих слов?

Двэйн тихо засмеялся:

— Я знаю только то, что в прошлом Принц-регент поручил мне управлять северо-западной дивизией, во-первых, потому что во всей империи только я разбираюсь в делах военно-воздушных сил. Во-вторых, потому что в то время в империи не было средств, чтобы организовать новые войска, поэтому мне пришлось потратить свои деньги. Но сейчас… Этих двух пунктов не существует. У империи появились деньги, к тому же они выучили, все, что им было положено выучить.

— Я знаю, что ты умен, — Камисилуо, сидя на стуле, слегка улыбался.

Двэйн с закрытыми глазами ненадолго задумался.

Таковы факты!

Несмотря на то, что сам выложил бесчисленное количество золотых монет для того, чтобы помочь империи, десятки миллионов золотых монет утекли, словно вода, к тому же последние два года еще помогаю содержать армию… Мне кажется, что империя должна поблагодарить меня за мое великодушие.

Но не забывай! Принц Чэнь уже простил государственную измену семьи Роулинг и помог восстановить ее положение, можно считать, что это событие покрыло все твои расходы, Двэйн! К тому же твой авторитет до сих пор сохраняется.

Так, можно считать, что вы теперь квиты, Двэйн!

Сейчас, во время военных сражениях стало ясно, что боеспособность у военно-воздушных сил слишком высокая… Этот новый образец армии императорская семья больше не может продолжать оставлять под твоим руководством, она возьмет ее под свой контроль, и это будет правильным решением!

Это не означает, что по отношению к тебе проявляют неблагодарность и используют, просто это – политический ход!

Если еще раз внимательно все обдумать…

В будущем нас ждет великая война! И перед этой битвой Принцу Чэню необходимо максимально укрепить свою власть! Только так можно будет сохранить доминирующее положение царствующего дома!

Когда в будущем начнется великая война, то государство, несомненно, станет шатким, и если в такое нестабильное время будет существовать такой как ты, всесильный чиновник, захвативший слишком много власти в свои руки, кто не станет принимать тебя за изменника?

Другими словами, сейчас, прежде всего, надо обеспечить сплоченность в министерстве внутренних дел, но для царствующего дома важнее всего закрепить свое собственное доминирующее положение! А то, что касается, сохранения жизни простых людей и народа стоит на втором месте и не является главной целью!

Царствующий дом будет всеми силами защищать империю и не позволит чужим племенам уничтожить собственный народ, но есть одно условие: управлять народом должна царствующая династия Августин!

Двэйну было понятно, что в сложившейся обстановке именно он идеально подходил на роль «всесильного чиновника».

Как и сказал Камисилуо, все, что нужно есть: земельные территории, денежные средства, армия, слава и авторитет. В некоторых местах собственная популярность уже превысила популярность царствующей династии.

Но проблема в том, что за этой бескрайней славой, скрывается «опасность».

Знающий общую историю этого материка Двэйн хорошо понимал, что в предыдущие эпохи и в настоящие время любой существовавший «всесильный сановник», не сумевший отказаться от собственной власти, в 90% случаях из 100 в итоге оставался ни с чем!

Например, двести лет тому назад заслуги предков семьи Роулинг в отечественной войне были великими, среди армии они обладали большим авторитетом, и царствующая династия доверяла им и наградила их в качестве жалованья равниной Лоулань и еще взяли в жены дочь императора.

Но после того как война завершилась, предки семьи Роулинг сразу же отказались от своего контроля над армией, оставили свое право командования, поэтому семья Роулинг не пострадала.

К тому же Двэйн знал, что его предки в прошлом почти все были «всесильными сановниками», и в итоге они либо добивались успехов в своих замыслах, либо… Оставались ни с чем…

Знаменитые сановники династии Хань и Мин – Хо Гуан и Чжан Цзюйчжэн, один из которых был четвертован, а семья другого была полностью лишена всего имущества.

Двэйн, конечно, сам не боялся. Если его отношения с царствующей династией испортятся, то он сможет найти себе другое место, мир ведь такой большой. Но вот только как поступить с преданными слугами семьи Роулинг?

Лонгботтом, Гайда, Филипп, Даниэль… И другие. Все эти люди, конечно же, не воины святого уровня, а, всего лишь, простой народ.

Принц Чэнь уже считается гениальным правителем! Благодаря своей проницательности, он понимает, что расширение прав министров может усилить децентрализацию власти, поэтому в опасное время следует сокращать их полномочия, чтобы вся власть концентрировалась в руках правящего дома! В эпоху беспорядков и хаоса он должен занимать доминирующее положение, чтобы сохранить императорский род!

— Я знаю, Двэйн… Ты сделал большой вклад в империю, — вздохнул Камисилуо. – Мне понятны твои чувства. Оказавшись я на твоем месте, наверное, тоже не смог бы примириться с этим. Если хорошо подумать, то ты оказываешь поддержку половине империи! Твои заслуги в устранении государственного переворота, усмирении северо-западного легиона, потом еще западные опасные степные волки. Искусные планы смогли устранить скрытую опасность в степях. Осуществил столько непостижимых дел, истребил северо-западную армию. Во времена нехватки денег в государственной казне ты чистосердечно содержал империю за счет средств своей семьи… Можно сказать, что сейчас ты являешься одним из первых министров в империи… Сейчас твои права расширены. Из-за этого кому-то может стать обидно…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 521.3. Ослабь собственную власть**

Двэйн посмотрел на искреннее выражение лица Камисилуо и внезапно усмехнулся. Он подмигнул Камисилуо и сказал:

— Дорогой Камисилуо… Я думаю, что все твои слова были придуманы кем-то другим.

Камисилуо сразу же остолбенел. Ему стало неловко, но вскоре он сразу же рассмеялся. Пощупал подбородок и прямо признался:

— В самом деле, от тебя ничего не скрыть… Невообразимо, в жизни еще не встречал такой проницательности. Скажу прямо, все эти слова мне постоянно говорят уважаемые министры, они попросили меня тайно рассказать об этом тебе, чтобы я постарался убедить тебя.

Двэйн рассмеялся:

— Министр Лобустьер? Ха-ха-ха. Похоже, что первый министр на самом деле высокого обо мне мнения… а-а-а.

— Разумеется, — выражение лица Камисилуо было суровым. – Двэйн, скажу прямо, Лобустьер много раз говорил мне, что в будущем его должность обязательно станет твоей. Он полагает, что в скором времени ты станешь главной опорой государства! Поэтому он не хочет, чтобы ты шел путем «всесильного сановника». Потому что это может плохо закончиться. Нужно лишь хорошо контролировать власть в своих руках. Не стоит ущемлять себя, откажешься от полномочий – не сможешь воплощать в жизнь свои гуманные идеи. Но и много власти тоже не нужно, император сразу же начнет сомневаться в тебе, поэтому соблюдай баланс в своих действиях. Только так ты сможешь стать ослепляющим небесным светилом империи!

— Благодарю, — Двэйн очень искренне сказал это слово. – Спасибо тебе, и обязательно передай мою благодарность первому министру. Эх… Спасибо за то, что он так высоко ценит меня… На днях я обязательно должен нанести визит господину… лично выразить ему свою благодарность и почтение.

— Значит, у меня получилось уговорить тебя? – подмигнул Камисилуо и улыбнулся Двэйну.

Двэйн засмеялся «ха-ха-ха» и поднялся на ноги:

— Конечно! Ты меня уговорил! Камисилуо, ты действительно выдающийся проповедник, а-а-а.

Камисилуо вздохнул с большим облегчением, а потом со смехом проговорил:

— На самом деле, ты очень умный, мне не стоило читать тебе мораль, потому что ты сам все понимаешь… Просто я хотел, чтобы ты услышал от других людей и перестал сомневаться… К тому же мне кажется, что Принц-регент уже достаточно образован, он сделал тебя директором этой военной академии, чтобы у твоей семьи, Герцог Тюльпан, не появилось поминальной таблички!

— Э?! Почему ты так говоришь? – заволновался Двэйн.

— Ты подумай… То, что тебе передали власть, позволяет Принцу-регенту быть спокойным и полностью доверять тебе… Ты занял эту должность директора… Через несколько лет среди императорской армии появится новая партия командиров и все они будут твоими учениками. Едва ли у тебя будет контроль над армией, но твой авторитет взлетит до самых высот среди будущих командиров! В то время… если ты даже совершишь какое-либо преступление за исключением государственной измены, император сможешь помиловать тебя, глядя на лица этих офицеров.

Двэйн кивнул головой.

— Тщательно подумай. Должность директора – это твое спасение от смерти! Не могу еще раз не повториться: Двэйн, оставь свое могущество и власть, сейчас у тебя появилась новая должность, и пока империя будет существовать, ты всю жизнь сможешь пользоваться почетом!

Забегая вперед, скажу, оставь свои мысли о том, что тебя использовали!

Ты стал директором военной академии, и если ты не совершишь государственной измены, император будет всю жизнь уважать тебя и давать тебе новые поручения!

Ха-ха-ха. Смех Двэйна был легким и радостным:

— Камисилуо, тебе удалось полностью уговорить меня! Ни капли сомнения нет! Хорошо, я приму твое предложение. Скоро я начну действовать… Хм… Точно. Только что меня посетила новая идея…

— Новая идея? – Камисилуо немного остолбенел.

— Если хорошо подумать, Принц-регент нас троих, тебя, меня и Аэрпая, ценит больше всего. Можно сказать, что в течение последующих нескольких десятков лет, мы, трое, сможем занимать очень высокие должности, если не свернем с правильного пути. Однако… Если бы мы были немного умнее, то не стали были так близко общаться друг с другом. В конце концов, ты министр военных дел, занимаешь ставку верховного главнокомандующего! А если я вступлю в должность директора военной академии, то сразу же обрету высокий авторитет. Мои отношения с Аэропаем уже непрочные. Насчет этого Принц-регент спокоен. Но наши с тобой отношения… слишком дружеские.

— Дружеские… Ты имеешь в виду…

— Чтобы наш Принц-регент был спокоен, мы должны разорвать отношения, так будет лучше. Ха-ха. Конечно, тебе не стоит ненавидеть меня, в душе мы можем оставаться друзьями, но в жизни нужно поднять шум и устроить конфликт… М…

Договорив, Двэй поднялся, распрямил рукава и встал перед лицом Камисилуо.

Камисилуо сразу же начал волноваться и горько засмеялся:

— Эй, что ты задумал? Боже… Неужели ты думаешь… Разве это так необходимо? Ты…

\*Хлоп!\*

После хлопка послышался крик Камисилуо.

Прошло немного времени. Помощник министра прикрыл ладонью кровоточащий нос и вышел из библиотеки Герцога Тюльпана. На его пальцы по-прежнему выступали алые капли крови.

Выражение лица Камисилуо было странным. Ожидавшие снаружи телохранители еще больше стали обмениваться растерянными взглядами.

— Возвращаемся! – сквозь смех крикнул Камисилуо.

Он достал из-за пазухи шелковый носовой платок и вытер кровь. И через некоторое время крикнул:

— Двэйн, ты сломал мне переносицу!

В этот день много людей увидели, как Камисилуо, прикрывая нос, в ярости вышел от Герцога Тюльпана. Эта новость очень быстро распространилась до императорского дворца.

Не прошло и дня, как среди знати большинство уже знало об этом инциденте: Герцог Тюльпан и помощник военного министра Камисилуо устроили драку из-за расхождения во мнениях. Герцог Тюльпан собственными руками сломал переносицу Камисилуо…

По-видимому, три новых императорских господина окончательно разорвали отношения. С этого времени теперь каждый из них сам за себя.

Никто не знал, что в это время в императорском дворце Принц Чэнь довольно смеялся после того, как узнал об этой новости. В этот вечер он выпил бокалов вина больше, чем обычно.

Чиновники все время были хитрецами. В тот вечер в резиденции первого министра сидел Камисилуо с ватой в носу, а Лобустьер с улыбающимся лицом разглядывал его опухшую переносицу.

Камисилуо гнусавым голосом обо всем рассказал первому министру. И о последнем замысле Двэйна.

Когда Камисилуо рассказал, как Двэйн сломал ему переносицу, старик вдруг сразу же радостно засмеялся, словно ребенок.

Увидев, как старик смеется, Камисилуо, прикрывая нос, сказал:

— Вы так радуетесь, что меня побили?

— Да, мой мальчик. Я очень рад.

Камисилуо вздохнул:

— Хорошо. Я понимаю смысл того, что сегодня произошло. Намерения Двэйна очевидны. Но что мне делать потом? Точно также устраивать представления с драками и нападками?

— Нет-нет-нет, — старик медленно покачал головой. – Драку вы уже разыграли, но только слишком неправдоподобно. Не надо специально конфликтовать с Двэйном по поводу военных дел. Тогда вы точно сможете вызвать подозрение у людей. Теперь все дела вам следует решать официально. Помни. Не надо ставить Двэйна в затруднительное положение. И не надо как раньше помогать ему! Теперь ко всем делам нужно подходить официально, в соответствии с имперскими законами, и этого будет достаточно!

Камисилуо кивнул головой. Затем он поднялся и, кусая губы, сказал:

— Черт побери, мне нужно сменить повязку. Нос ужасно болит. Я даже вино не могут выпить.

После того, как он вышел из комнаты, взгляд Лобустьера стал задумчивым, как будто сейчас он находился в далеком месте…

Кто бы мог подумать, что он возьмет и ударить! Действительно, смышленый интересный парень!

Старик посмеивался и оценивал его.

Двэйн будет исполнять обязанности директора в Академии дел имперского пространства. Пусть этой академии пока еще не существует, но он сможет за короткий срок построить ее, найти молодых командиров из местных отрядов войск и уже в течение одного месяца явиться во дворец.

Помимо этого есть еще одно дело…

Как-то раз на очередном собрании в императорском дворце Двэйн объявил, что он больше не может содержать и управлять отдельной северо-западной дивизией, потому что у него не хватает денежных средств. Тогда все расходы на содержание этой армии империя взяла на себя, и семья Герцога Тюльпан больше не спонсировала ее.

К тому же Двэйн заявил, что больше нет смысла оставлять армию в пределах собственной территории, что это лишние расходы на провиант для провинции Дэса.

Принц-регент оживленно согласился с его просьбой.

Северо-западная дивизия очень скоро отправилась в новопостроенную крепость на оборонительном рубеже Касперского. В тот же день был издан приказ верховного главнокомандующего.

Помимо этого было еще одно дело… Относительно самого большого завода в империи по производству аэростатов.

Двэйн объявил, что у его семьи не хватает денежных средств. Поэтому он будет продавать этот завод.

Это дело Принц-регент обдумывал около дня, но в конечном итоге согласился.

В скором времени Двэйн, граф Билли Авель и орки с горы Дэлань подписали соглашение. Билли Авель и орки общими усилиями выплатили один миллиард и сто миллионов, выкупив долю Двэйна. С тех пор семья Двэйна больше не имела права распоряжаться делами этого завода.

Конечно… Территория Двэйна находилась рядом со степью, а заводу по производству аэростатов требовалась шкура быков и баранов. Для закупки по-прежнему приходилось проходить по каналам на территории Двэйна. Но цена осталась стандартной в соответствии с имперскими ценами.

С помощью двух приказов Двэйн спокойно выпустил власть из своих рук.

Хотя на самом деле ему было сложно примириться с этим. Но Двэйн ясно понимал: это и есть политика. Для Принца Чэня такие поступки были правильными. К тому же он тоже сделал для Двэйна много хорошего. Наградил его должностью директора военной академии, тем самым позволил обрести ему почет и уважение на долгие годы.

Когда два этих дела завершились. Настроение Принца-регента было прекрасным. Его придворные слуги и телохранители – все заметили хорошее настроение императора.

Что же касалось Двэйна, то он все свои силы направил на последнее состязание в соревнованиях!

Скоро начнется финальное состязание турнира…

Айлоу, и еще…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 522.1. Татуировка грифона (часть 1)**

— Какалуотэ. Какое странное имя.

В главном здании Ассоциации рыцарей, в комнате на третьем этаже, сидел Дэлон, лениво развалившись на стуле и закинув ноги в грязных сапогах прямо на стол. В руках он вертел документы участника турнира. От него исходил сильный запах румян и алкоголя.

Двэйн сидел напротив него, изредка бросая взгляд на сапоги рыцаря. От них ужасно воняло, так что маг невольно поморщился.

— Куда ты ходил вчера вечером? Опять торчал в публичном доме, этом отстойнике грязи и разврата?

— Ааа нет-нет, — лениво помотал головой Дэлон, довольно улыбаясь. — На Ваше счастье, мой дорогой герцог, я теперь не то что раньше, а потому больше ни за что не пойду в этот дорогущий южный притон… Это ужасный запах дорогих духов и румян… О Небо, сейчас мне действительно трудно представить, что я раньше мог терпеть все это. Ныне моя положение изменилось, вчера, например, старый граф пригласил меня поехать в загородный дом утех. Вот это местечко, скажу я Вам! Один бы я ни за что бы не смог войти туда. Гм… Даже если бы и смог, то мне было бы жалко тратить столько денег.

Двэйн рассмеялся. Он сразу понял, о каком месте говорил Дэлон, ведь он сам некогда вместе с принцем Чэнем ходил туда.

— Девочки там просто красавицы. Такие красавицы, что смотришь на них и пьянеешь. Как жаль, если бы Вы не пришли так рано, я бы до сих пор бы лежал в их объятиях.

Сказав это, Дэлон уронил пачку документов на стол.

— Ладно, мой дорогой герцог, а теперь поговорим о делах. Я ведь очень серьезный человек. Когда нужно что-то сделать, я никогда не бываю небрежным.

Двэйн присвистнул.

«Серьезный человек? Существует ли в мире человек, который был бы более небрежен, чем ты?»

— Этот Какалуотэ — противник нашей очаровательной воительницы, — на этом Дэлон глубоко вздохнул. — Эх, как же тут быть веселым! На самом деле я бы очень хотел, чтобы у нас была ни одна воительница, а две! Не так ли? Если бы они сошлись в финальном состязании, то было бы очень жарко… Господин герцог, говоря Вашими словами, да, как сказать… Ах, да, «возбудитель билетной кассы». Вы же так говорили?

Двэйн поморщился.

— Хочешь — можешь переодеть этого Какалуотэ в женщину.

Дэлон серьезно задумался, а затем медленно покачал головой.

— Ладно, шутки в сторону. Давайте к делу. Мой дорогой герцог, турнир скоро закончится. И хотя я очень сожалею об этом… Ведь я на нем неплохо заработал! Будь моя воля, я бы проводил подобное мероприятие каждый год. Однако… сейчас вопрос состоит в том, что нам делать после его окончания? У всех кандидатов от ордена, судя по имеющимся у меня данным, превосходная репутация, нет ничего не обычного… Ах да, что касается Вашей просьбы, то все же есть несколько, кто, так сказать, выделяется из толпы, но они все предпочли держаться подальше от турнира и слетели еще в отборочном этапе.

Двэйн улыбнулся, и его улыбка показалось Дэлону очень странной.

Этот Какалуотэ — действительно очень любопытная персона!

Может, он решил сменить имидж на время соревнований? Или же… У него есть другое имя, и в обычное время его зовут Сунь Укун.

По материалам, имеющимся у Дэлона, Какалутэ был молодым человеком двадцати трех лет. Он родился и вырос на юге, с детства совершенствовал свои боевые навыки. Его учителем был достаточно известный на юге воин. Можно сказать, что всю свою жизнь Какалуотэ провел на юге, в болотистой его части, а это, как известно, вовсе не райское местечко.

В юго-восточной провинции Лоулани есть одно большое болото. Климат в том районе был влажный и удушливый. Большую часть времени в году там шли дожди, и люди вынуждены были постоянно терпеть тошнотворную вонь, отравляющую воздух. Вследствие этого там росло множество ядовитых растений… Но более важно было то, что южное болото — это известное в Империи обиталище диких магических зверей, каких по всей ее территории водилось очень мало.

Известно, что на материке есть несколько территорий, густонаселенных магическими животными: это Ледяной лес на севере, болото на юге и перевал Цилималуо, но в последнем их водилось очень мало, поэтому его обычно в расчет не брали.

Эти два района были излюбленным местом отрядов наемников, однако с точки зрения ценности и количества видов животных юг значительно уступал северу. Там водились низкосортные звери, а потому охота на них была не так привлекательна, как в Ледяном лесу.

Банды, промышляющие браконьерством, предпочитали ездить за уловом на север, так как отловленных там животных и изделий из них можно было продать по очень высокой цене.

Поэтому из двух императорских пограничных корпусов войск северный Ураганный корпус был намного сильнее и лучше подготовлен. Он квартировался неподалеку от того места, где начинался труднопроходимый Ледяной лес. Южный корпус размещался в южной болотистой местности, но работы у них было немного.

Именно поэтому за несколько лет его неоднократно упраздняли и формировали снова.

Но даже несмотря на, казалось бы, относительную безопасность этой местности, мало кто осмеливался заезжать туда.

Причина такой осторожности крылась в том, что юг был единственным местом на материке, где обитал особый вид магических животных.

И это было единственное стадное животное из всех известных людям магических зверей. Остальные, как правило, бродили в одиночку.

У этого существа были длинные острые когти и клыки, очень мощная сила и… он умел летать!

Его называли грифоном.

Крупное магическое животное с головой ястреба, клюв которого мог с легкостью пробить любые доспехи. Один удар мощной лапы мог запросто снести голову быку. А еще у него была пара здоровенных крыльев, взмах которых вызывал ураган, сокрушая все вокруг. С точки зрения силы, половозрелый грифон легко подымал в воздух барана. Взлетев высоко в небо, он, как правило, разжимал лапы, и животное падало вниз и разбивалось о землю.

При этом грифона невозможно поразить из лука, ибо обычные стрелы не могут причинить ему никакого вреда. Когда это существо размахивает своими крыльями, вокруг него образуются мощные вихревые потоки, которые не в состоянии преодолеть даже самые мощные стрелы. Густое оперение грифона служит ему своеобразными доспехами, в прочности не уступая легким латам солдат Императорской армии.

Большинство из взрослых особей грифонов обладали способностью управлять воздушными потоками. Это простенькая низкоуровневая магия, но его крик способен вызвать боль в висках и головокружение.

При встрече с огромной стаей грифонов даже боевой отряд предпочитает отступить и скрыться.

Поэтому, хотя на юге нет такого большого количества сильных магических животных, однако власти Империи по-прежнему держали на границе с болотом одно военное подразделение для обороны против свирепого «повелителя воздуха».

Можно сказать, что Двэйн уже доводилось встретиться с этими существами лицом к лицу. Как-то, выехав за пределы одного из южных городов, он видел грифонов, но в тот раз это была всего лишь иллюзия страшного магического существа, созданная Вивиан.

Но даже в таком виде свирепость грифона произвела на Двэйна сильное впечатление.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 522.2. Татуировка грифона (часть 1)**

На самом деле… маг еще раньше заинтересовался этим магическим животным.

Именно в размышлении над ними привело Двэйна к идее о создании отряда десептиконов, которые сыграли значительную роль в становлении военно-воздушных сил Империи.

Грифон — это свирепое магическое животное — для мага без сомнения был наиболее подходящим средством передвижения по воздуху.

Он достаточно озлоблен, у него много энергии для скоростных полетов, к тому же, он сам по себе был очень силен.

Однако, исследуя повадки грифонов, Двэйну очень скоро пришлось отказаться от своих планов.

Причина была очень проста: их привычки были слишком кровожадными, да и к тому же они отличались изрядной хитростью.

Кроме того, грифоны всегда действовали сообща и никогда в одиночку, поэтому поймать их было крайне сложно.

Оказавшись рядом с их стаей, даже воин только и может, что обратиться в бегство, не то что ловить их.

Конечно, для мага святого уровня оседлать такое чудище не то чтобы совсем невозможно, однако у грифонов была одна особенность: их очень сложно приручить.

В некоторых древних исторических источниках Двэйну удалось отыскать очень интересные записи: в предыдущую эпоху, когда Империей правил ее основатель, Арагон, единожды проводилась масштабная охота на грифонов.

Силой Арагона и его армии, имевшей многолетний опыт в боях, наконец удалось поймать несколько сотен голов грифонов.

Прочитав это, Двэйн сразу понял: в этой жизни у него возникла точно такая же идея, как и в прошлой — отловить грифонов, приручить и сформировать воздушные отряды. После того, как было выяснено, что половозрелых особей обучить почти невозможно, Арагон принялся дрессировать новорожденных…

К сожалению, ни один из отловленных грифонов не был приручен. Вне зависимости от возраста, зверь, оказавшись в клетке, отказывался есть и умирал. Даже императорские маги не смогли разрешить эту проблему.

Маги могли заключать с животными контракт душ и тем самым сделать их собственными магическими домашними животными… С грифонами это тоже можно было сделать, но… сила их проявляется только если он действуют сообща с себе подобными!

Получалось, что только маг мог управлять грифонами, а обычному солдату это было не по силам.

В конце концов, ведь нельзя же всех магов Империи заставить стать воинами военно-воздушных подразделений!

Грифоны обитали только на юге страны и были полновластными повелителями болот.

Люди, живущие в том районе, имеют обычай изображать грифонов. Например, местные войны, как правило, рисовали их на своих мечах и копьях.

Увидев у воина на оружии или доспехах изображение грифона или узор в виде этого животного, местные жители проникались к нему неподдельным уважением, поскольку право на такую «отметку» имели только настоящие бойцы, участвовавшие в битве с этим кровожадным зверем. Если они в своей жизни уже успели сразиться с грифонами и выйти из поединка целым и невредимым, это означало, что они — первоклассные мастера своего дела!

На самом деле, была и другая причина внезапного интереса Двэйна к грифонами. Согласно имеющимся у него данным, молодой человек по имени Какалуотэ жил на юге очень длительное время и даже получил право изображать грифона на своем оружии.

На отборочном этапе турнире Какалуотэ даже не пришлось пускать в ход свой меч — он смог голыми руками расправиться со своими соперниками. А в полуфинале он использовал короткое копье и щит, на котором было выгравировано изображение взлетающего грифона.

Взгляд Двэйна упал на песочные часы, стоявшие в комнате, и он вдруг сказал:

— Время пришло… Надеюсь, этот подлец не опоздает. Я не могу считаться с человеком, который не уважает время.

Только он это сказал, как из сада на улице послышался хриплый голос слуги:

— Дэлон, к тебе кто-то тут пришел!

Дуофу (так звали слугу) провел гостя на третий этаж. Им оказался тот самый таинственный участник турнира, Какалуотэ.

Благодаря одной манге, пользовавшейся популярностью у людей предыдущей эпохи, Двэйн был настроен к этому воину весьма благосклонно.

Когда Какалуотэ вошел, Двэйн тут же обратил внимание на чрезвычайно холодное выражение лица рыцаря. Однако в его глазах читалась юношеская неуверенность. Маг тепло улыбнулся ему.

— В комнате есть кресла и стулья, присаживайся, где тебе удобно. Не стоит церемоний.

Дэлон нахмурился. Очевидно, что идея позвать Какалуотэ принадлежала Двэйну, который, конечно же, не счел нужным сообщить ему об этом.

— Господин, — сказал рыцарь, но садиться не стал.

Он тут же вежливо поклонился Двэйну. Маг отметил, что это было обычное обращение к аристократу, а не к воину.

— Почему же ты не приветствуешь меня как воина? — улыбнулся Двэйн.

— Потому что я не воин. У меня нет воинского звания и степени, — ответил Какалуотэ.

Он в принципе разговаривал с Двэйном открыто, без высокомерия и заискивания.

— Почему же у тебя нет звания? — с такой же спокойной улыбкой спросил маг. — Твоих способностей вполне достаточно, чтобы его получить.

Воин не ответил.

Одет он был с иголочки, только цвет лица был как будто немного землистый, волосы торчали во все стороны, подобно рисовой соломе. Его наружность напомнила Двэйну о давней истории с «драконьей жемчужиной».

Какалуотэ крепко сжал свои тонкие губы. Двэйн заметил, что молодой человек колебался в нерешительности, сказать ему всю правду или нет.

— Честно говоря, — принялся увещевать его Двэйн. — ведь тебе наверняка известно, кто я. Я позвал тебя сюда вовсе не из дурных побуждений. Я надеюсь, ты понимаешь, что я тебе дал отличный шанс, и уж твое дело, воспользоваться им или нет. Разумеется , если я останусь доволен… Знаешь, мне всегда нравились честные люди.

— Да, господин, — кивнул Какалуотэ. — Мне отлично известно, кто Вы такой. И я искренне уважаю Вас, как одно из сильнейших людей в Империи.

Двэйн молчаливо усмехнулся. Он знал, что точно также к нему относятся многие молодые люди Империи.

— Тогда присаживайся, есть разговор, — маг снова указал на стулья. — На столе чай, можешь наливать, сколько захочется. Да, и не стоит вежливостей. Не стесняйся. Я люблю беседовать в непринужденной обстановке.

Пока они говорили, Дэлон ни разу не вмешался. Ему было любопытно наблюдать за Двэйном — он не знал, почему магу вдруг так интересен этот воин.

На самом деле, Какалуотэ очень волновался, хотя бы потому, что ему выпала честь разговаривать один на один с известным на весь мир Герцогом Тюльпаном. К тому же, Его Светлость так непринужденно и дружелюбно обращался к нему, не проявляя ни капли высокомерия… Для молодого Какалуотэ, герцог был человеком, которого он очень уважал.

— Я не могу претендовать на воинское звание, — помолчав в нерешительности, наконец, проговорил он. — Мои родители — рабы, а я — первый, кто в нашей семье получил свободу, поэтому… У меня нет прав претендовать на звание. Только если в особых случаях.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 522.3. Татуировка грифона (часть 2)**

Губы Двэйна расплылись в улыбке. Глаза его как бы подбадривали молодого человека продолжать.

— Мой отец работал в шахте… В молодости его осудили за преступление и приговорили к рабству. У него отняли гражданство и отправили на юг добывать руды. А моя мать, она…

Двэйн внезапно рассмеялся, разглядывая темную кожу Какалуотэ.

— Твоя мать — южанка, не так ли? Твоя кожа несколько темновата для обычного материкового жителя. Это особенность южных народов.

— … Да, так, — кивнул воин.

Он отчаянно пытался скрыть свое чувство униженности.

Двэйн отлично понимал его. В конце концов, для многих жителей Лоулани южане были всего лишь рабами, то есть подлым людом.

— Изначально я , как сын рабов, должен был тоже стать таким. Мой отец всю жизнь проработал на шахте и все-таки смог искупить свою вину. Однажды он спас жизнь одному надсмотрщику, в то время как на него самого упал камень, и он погиб. Этот надсмотрщик приходился далеким родственником одному аристократу и все рассказал ему, а тот в качестве благодарности даровал мне амнистию. Я стал свободным, из раба стал простым гражданином… Это случилось, когда мне было восемь.

Какалуотэ рассказывал холодным, невозмутимым тоном, но можно было себе представить, как много страдания скрывалась за этим внешним равнодушием.

— В Империи действует закон, что дети рабов, то есть первое поколение свободных, не могут претендовать на воинское звание. Да, я поступил в войска, но мне всю жизнь придется быть простым солдатом, даже нет возможности получить какую-то начальственную должность в армии.

На этом Какалуотэ покачал головой.

— Именно поэтому я не думал о воинском звании.

В Империи в самом деле действовал закон, согласно которому Какалуоэтэ как освобожденный раб в первом поколении не мог претендовать на высшие посты и должности. Только его потомки могли вновь получить это право.

Это было несколько жестоко, но феодальное общество отличается строгой сословностью.

— Где ты учился боевым искусствам? — вновь улыбнулся Двэйн.

— Мой учитель некогда был наемником, но по старости вернулся в родные края. Он взял меня к себе, когда мне было восемь, и стал меня учить сражаться…

Говоря об этом, Какалуотэ держался несколько робко.

Он был еще очень молод… Двэйн вздохнул. Воин еще не понимает, как скрываться свои эмоции.

Маг взял со стола большую тетрадь и аккуратно положил перед Какалуотэ, открыв одну из страниц.

— Какалуотэ. Пол мужской. Двадцать три года, воин, уровень низкий. Реальная сила соответствует седьмому уровню. Сын рабов. В восемь лет амнистирован и получил гражданство, ныне проживает в южном городе Цзыечэн. Учитель: Куса И Лима, императорский воин шестого уровня. Служил солдатом на юге, некогда входил в отряд наемников Красный Снег и пробыл в его составе шестнадцать лет. Двадцать лет назад отряд столкнулся с опасностью в южных болотах, Куса И Лима единственный, кому удалось выжить и вернуться. Проживает в родной деревне, занимается сельским хозяйством. Имеет недвижимость: пашня в четыре му. Два года назад погиб в стычке, будучи пьяным, оставил долг на сумму четыреста шесть золотых монет. Долг не возвращен. Наследников нет.

Написано черным по белому. Ясно и понятно изложена вся биография воина и его учителя.

Молодой человек изумленно поднял взор и посмотрел на Двэйна.

— Не волнуйся, — усмехнулся Двэйн. — Я не собираюсь шантажировать тебя. Однако… раз уж ты вошел в финал, то, возможно, ты скоро станешь главой ордена рыцарей материка… Я ни за что не позволю завладеть копьем Лонцзынуса человеку с неясным происхождением! Этим я хочу сказать тебе следующее: когда во время регистрации ты писал свою биографию, то скрыл некоторые факты, но для меня, с моими возможностями, это просто смешно. Если захочу, то я могу раскопать твою биографию с самого твоего рождения.

В глазах Какалуотэ мелькнула настороженность.

Двэйн ясно почувствовал неприязнь, исходившую от воина.

— И еще, ты, кажется, скрыл одну вещь… — слегка улыбнулся Двэйн. — У тебе ведь есть проблемы, не так ли?

Он пальцем указал на досье.

— Ты заинтересовал меня. К тому же, ты вполне возможно скоро станешь членом рыцарского ордена, поэтому я должен был более подробно разузнать о тебе… Конечно, твое происхождение более вопросов не вызывает. А вот твой учитель… Куса И Лима. Вот у него похоже были кое-какие… хм… сложности.

Двэйн старался говорить медленнее. Все это время он внимательно следил за реакцией молодого человека.

— Отряд наемников Красный снег… Второразрядный отряд.

Именно поэтому в минуту опасности они и распались. Эта новость не привлекла внимание общественности, не так ли? Но мне очень любопытно, кроме грифонов в южном болоте нет никаких опасных животных. Поэтому причиной распада отряда, очевидно, стали грифоны. Это единственное объяснение… Но…

Двэйн вздохнул.

— Несколько дней назад вернулись люди, которых я отправлял на юг, и сообщили мне весьма интересную новость. Твой учитель — единственный выживший после битвы на болоте, но ни на одном его оружии нет изображения грифона! Это разве не является вашим обычаем? Должно быть, он бился с грифонами и выжил, так тогда у него есть право выгравировать их изображение. Но почему же тогда он не сделал этого?

Двэйн говорил медленно. Он уже заметил настороженность, мелькнувшую в глазах молодого человека.

— Это первый сомнительный момент. А второй… Твой учитель по пьяни подрался с кем-то и погиб… Мне очень любопытно, компания пьяниц дерется с воином шестого уровня… Конечно, думаю, что сила твоего учителя многим больше, чем шестой уровень, но вопрос в том, что… как воин такого уровня мог погиб в пьяной драке? Это то же самое, что сказать, будто рыцарь Святого ордена упал с коня и разбился на смерть… Это же просто смешно!

Тон речи Двэйна становился все более строгим.

Какалуотэ опустил руки на колени. Ладони его сжались в кулак. Его немного трясло. Он глядел на мага ледяным взором, губы его были плотно сжаты.

— Третий сомнительный момент, — невозмутимо продолжал Двэйн. — Ты, будучи учеником своего учителя, был взят им на воспитание в восемь лет. Можно сказать, что он был тебе как отец! Он вырастил тебя, обучил тебя военному делу, помог тебе встать на ноги. Откуда же у него к тебе такая милость? К тому же, он погиб, а ты — его ученик и воспитанник — полон сил и энергии, да и с виду не трус. Если бы я был на твоем месте, я бы тут же пошел мстить. Но ты не стал!

Какалуотэ била мелкая дрожь, но все еще из последних сил сдерживал себя.

— Четвертый сомнительный момент. После смерти учителя ты похоронил его, а затем вдруг исчез! Согласно добытым мной данным, ты исчез почти на целых два года. Где же ты был все это время? Ты покинул родину, нигде не работал… Куда же ты ездил? На южное болото? Жил два года как дикий зверь?

На этом Двэйн слегка улыбнулся.

— Пятый сомнительный момент. Должно быть, за время твоего исчезновения твоя сила значительно увеличилась, не так ли? Твой учитель был воином шестого уровня, а ты, судя по твоему выступлению на турнире, уже обладаешь седьмым. Конечно, возможно, у тебя талант, и ты смог превзойти своего учителя. С натяжкой это может считаться объяснением… Однако, мне кажется, на самом деле все не так просто.

— Шестой сомнительный момент. Это наиболее интересно для меня, — усмехнувшись, Двэйн пристально посмотрел воину в глаза. — Ты вернулся домой около трех месяцев назад, но через три дня в Цзиечэне, твоем родном городе, кто-то напал на охранный патруль и устроил резню. Нападающий потерпел поражение, но было убито шестеро солдат. Разумеется, я не говорю, что это твоих рук дело… Вот только, после этого происшествия ты снова исчез! А затем приехал в столицу.

Сказав это, Двэйн улыбнулся.

— Любезный Какалуотэ, ведь ты не станешь уверять меня, что все это — совпадение.

Воин внезапно встал и, резким движением отойдя от Двэйна на несколько шагов, пристально посмотрел на него.

— Господин герцог, что Вам от меня нужно?

Двэйн по-прежнему сидел в своем кресте и загадочно улыбался, прищурившись глядя на молодого человека.

Должно быть, взгляд его производил на Какалуотэ очень тяжелое впечатление. Наконец он не выдержал и, выхватив из-за пазухи короткое копье, крепко сжал его в руке.

К счастью, он был достаточно благоразумен, чтобы не пытаться целиться им в Двэйна.

Маг вздохнул.

— Похоже… то нападение действительно твоих рук дело. Твоя реакция подтвердила мои предположения.

— И что Вы сделаете? — гордо ответил Какалуоте.

В этот момент в глазах его сверкало намерение сопротивляться во что бы то не стало.

— Нет-нет, — лениво покачал головой Двэйн и потянулся. — К стражам порядка я не имею никакого отношения. Это дело абсолютно меня не касается…

Он указал на копье, кивнул и мягко улыбнулся.

— На твоем месте я бы спрятал эту вещицу. Ты ведь понимаешь, что этим ты меня не одолеешь. Если бы я хотел схватить тебя, то я бы не стал тратить свое время и звать тебя сюда. Просто бы отправил отряд и схватил.

— Тогда… Чего Вы в конце концов хотите? — спросил воин сердито.

— Все очень просто, — он взял со стола чашку чая и слегка подул на нее. — Ты один из будущих командиров Ордена меченосцев Лоулани, поэтому я должен узнать тебя получше. Вот и все.

Сказав это, маг снова указал на копье.

— Присаживайся. Мы еще не закончили. Прошу тебя рассказать мне все с самого начала. Как есть. Возможно, в чем-то я смогу помочь тебе.

Какалуотэ на миг погрузился в раздумье. Внутри его происходила борьбе, но в итоге он вновь опустился на стул. Он понимал, что перед ним не простой богач, а сам Герцог Тюльпан, чья слава гремит по всей Империи. Человек, который владеет в равной степени и магией, и боевыми искусствами.

— Я… Мой учитель… В общем, он не погиб в драке с пьяницами, — процедил Какалуотэ, чувствуя горечь, смешанную с ненавистью. — Вы правы. Воин шестого уровня не может проиграть напившимся ублюдкам. Это было преднамеренное убийство! А убийца — тот самый командующий!

— Очень хорошо, что ты наконец сказал правду, — улыбнулся Двэйн. — Мне нравятся честные люди. Продолжай.

— А еще… У моего учителя действительно не было изображения грифона на оружии и доспехах, — громко сказал Какалуотэ, глаза его сияли гордостью. — Потому что изображение грифона было выточено на его теле!

Двэйн остолбенел.

— То есть у него была татуировка? — подумав немного, спросил Двэйн. — Должно быть, у вас на родине нет обычая татуировать тело. Я лишь знаю, что на юге обычно рисуют грифонов на оружии.

— У моего учителя было на это право.

В этот момент глаза молодого человека сияли!

Двэйн вздрогнул. У него вдруг появилось предчувствие, что он вот-вот узнает что-то поистине неожиданное!

— Это произошло во время последней вылазки отряда Красного снега… Учитель говорил мне, что в тот раз все погибли, но вовсе не из-за того неожиданно наткнулись на стаю грифонов… А потому что они обнаружили один очень ценный секрет… Меду ними возник спор, и они просто поубивали друг друга. Надо отдать должное, это мой учитель обнаружил секрет, а другие просто хотели убить его, чтобы заполучить то, что он нашел.

— Продолжай, — тихо сказал Двэйн.

Он вдруг посмотрел на Дэлона и обнаружил, что тот уже давно убрал с стола ноги и сосредоточенно слушает рассказ молодого человека.

— Этот секрет… связан с грифонами, — сказал Какалуотэ с горечью и возмущением.

Он вдруг выронил копье и, схватившись за свою одежду, с силой дернул.

Раздался треск, и рубашка его порвалась, обнажив его грудь.

Он был крепок, накачен, что, очевидно, было результатом долгих и упорных тренировок.

Но больше поразило Двэйна и Дэлона то, что на его груди красовалась кроваво-красная татуировка.

Ее цвет был таков, что казалось, будто кто-то ножом выцарапал ее на груди воина.

Это было изображение существа с головой ястреба, двумя огромными крыльями, острыми клыками и когтями, со свирепым взглядом.

Это было изображение оскалившегося грифона!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 523.1. Секрет Дэлона (часть 1)**

Что все-таки из себя представляют эти грифоны?

Если спросить об этом у любого жителя Лоулани, то он ответит примерно следующее: это очень свирепое и сильное существо, которое любит жить в стае.

Казалось бы, ответ прост и ясен.

Однако… вряд ли он удовлетворит выдающегося человека.

Какалуотэ, молодой двадцатитрехлетний воин был очень силен. Несмотря на простодушие и чрезмерную вспыльчивость, он был очень упорным и отчетливо видел разницу между добром и злом. Даже придирчивому к людям Двэйну он пришелся по душе.

Что касается убийства им командира местного охранного отряда… Двэйн не считал это за преступление, поскольку воин действовал не из корысти, а ради мести.

Его можно было понять: Какалуотэ испытывал к учителю особые чувства, ведь он вырастил его, то есть был ему как родной отец. Воин не смог примириться с его смертью и ради мести пошел на отчаянный риск… Нельзя не признать, что чтобы попытаться убить генерала Императорской армии, нужно обладать невероятной смелостью.

Как раз наоборот, если бы Какалуотэ не сделал этого, если бы оставил безнаказанным убийцу своего учителя, то Двэйн посчитал бы его слабаком и трусом и немедленно бы вышвырнул из своего кабинета.

Но сейчас… Двэйн был очень доволен. По меньшей мере, такой человек достоин стать командующим Ордена Меченосцев Империи.

Поэтому Двэйн так тщательно раскапывал биографию этого молодого человека и придумал разыграть перед ним небольшой спектакль, чтобы и поощрить его, и предостеречь… Ему нужно было убедиться в искренности воина и добиться его преданности.

Чтобы подчинить себе человека, надо сначала хорошенько в нем разобраться.

В этом плане Двэйн действовал великолепно.

Приятной неожиданностью для мага стали грифоны.

Двэйн отличался от других людей этой эпохи. В этом мире было много всего необычного — например, культура магии, — но во многих сферах он по-прежнему разбирался крайне плохо, а о многих вещах не знал совсем.

То же можно было сказать о большинстве людей Империи. Их знания о природе были во многих аспектах окутаны туманом мистики, в особенности знания о сильных магических существах, о которых складывали различные удивительные сказания и легенды.

Двэйн в этом плане мыслил проще. Все живые существа, даже мощные и страшные грифоны, для него не представляли ничего мистического.

О них он думал точно также, как и о людях: если ты хочешь подчинить себе какое-либо существо, то надо сначала хорошенько изучить его.

По мнению мага, грифонов еще ни разу не удавалось приручить только потому, что люди еще недостаточно хорошо изучили их.

Хотя в этом мире единственными, кто мог контролировать магических животных, были маги… однако они использовали для этого свои магические силы, и это не могло считаться «приручением». Стоит только поймать животное, а затем с помощью магии заключить с ними контракт душ, то оно сразу превращается в твоего домашнего питомца.

Разве человек, владеющий магией, станет возиться с «приручением»? Ведь для них это было то же самое, что подниматься по ступеням, в то время как уже давно изобрели лифт.

Вследствие этого получилась интересная ситуация: люди, способные подчинить животное, используют для этого магию, а остальные вынуждены отказываться от этой затеи из-за отсутствия возможности осуществить свою задумку.

— Мой учитель с детства увлекался всем, что связано с грифонами, — рассказывал Какалуотэ с легким оттенком грусти. — Он некогда говорил мне, что это связано с его жизненным опытом. Он любил этих страшных существ и всегда стремился узнать о них как можно больше, хотел быть к ним чуточку ближе… Многие воспринимали это как тяжелое психологическое заболевание. Или же как изощренный способ самоубийства. Потому что всем известно, что если попытаться приблизиться к грифонам, они с легкостью могут убить.

— Я могу понять его мотивы, — честно признался Двэйн. — Люди думают, что твой учитель был не в себе, но я так не думаю.

Эта фраза сразу пробудила в душе воина симпатию к герцогу. Потому что когда учитель рассказывал ему о своем увлечении, он испытывал отчаяние, ведь всю свою жизнь учитель вынужден был теперь насмешки и презрительные взгляды. В глазах других он был всего лишь психически больным человеком.

А Двэйн вдруг выразил понимание.

Люди этой эпохи, возможно, не понимали его, но не Двэйн, пришедший из предыдущего века.

Маг знал, что многие специалисты всегда испытывал большой интерес к различным живым существам, обитающим в природе, и даже активно изучали их… В прошлой жизни Двэйн очень любил смотреть канал National Geographic.

По его мнению, учитель Какалуотэ очевидно был таким человеком. Хотя такие люди всегда простым гражданам Империи кажутся странными, но все же любовь к природе и стремление познать ее никак нельзя было считать психическим расстройством.

— Грифоны — существа стадные. Их очень трудно поймать, так как они никогда не летают и не охотятся в одиночку. Если хочешь внимательно изучить их, то это непременно грозит риском для жизни. Нужно войти в южные болота, затем приблизиться к стае грифонов и постоянно быть начеку, чтобы не быть ими замеченным. Иначе они тут же бросятся на тебя и разорвут на куски, — с серьезным видом объяснял Какалуотэ.

У Двэйна возникло ощущение, что воин говорит не только то, что рассказывал ему учитель, но и то, что познал на своем собственном опыте.

— В молодости учитель некоторое время изучал магию. Это было недолго, очень скоро он обнаружил, что не имеет к этому никаких способностей. Он бросил занятия магией и стал учиться боевым искусствам. Однако, впоследствии некоторые познания в магии ему очень пригодились. Более того, даже будучи наемником он не раз применял их! Он читал очень много классических трудов, которые обычно читают только очень способные маги… Насколько мне известно, эти книги недоступны взору простого человека. Например… «Иллюстрированный справочник магических животных материка».

Голос Какалуотэ внезапно стал тише.

— Учитель говорил мне, что он читал эту книгу в молодости, когда был учеником мага. Поэтому, когда он стал наемником, оказалось, что он разбирается в магических животных гораздо лучше своих товарищей. В то время как они еще только начали постигать основы, мой учитель уже мог применить свои знания.

— Продолжай, — кивнул Двэйн.

В этот самый миг Дэлон внезапно встал и, пройдясь по комнате, внезапно рассмеялся.

— Ладно, вы тут беседуйте. Мне не очень интересна эта тема.

Сказав это, он быстрым шагом направился к двери.

— Господин Дэлон, — нахмурился Двэйн, подозрительно глядя на рыцаря. — Как это тебе не интересна эта тема?

— Мой дорогой герцог, — улыбнулся Дэлон. — Я всего лишь глава Ассоциации рыцарей. Сейчас меня интересует только то, где можно достать побольше денег. Говорите о наемниках, о грифонах или о чем-то другом, но ко мне это не имеет никакого отношения… К тому же, я не хочу причинять вам неудобства, надеюсь, герцог, Вы понимаете, о чем я. Я знаю, зачем Вы позвали меня сюда. И я выполню Ваши требования, даровав этому юноше рыцарский титул. Вы и так знаете, что стоит Вам только упомянуть о его вхождении в Орден Меченосцев, как я тут же поддержу Вас. Если он победит в турнире или же Вы лично рекомендуете его в качестве главы Ордена, то я не стану возражать… Я думаю, что Вам от меня нужно только это, а потому мое присутствие здесь вовсе не обязательно.

Двэйн еще более подозрительно посмотрел на него.

Действительно ли Дэлон не интересуется грифонами, как утверждает?

— Я лишь не хочу доставлять неудобства, — спокойно проговорил рыцарь. — Я люблю спокойную и размеренную жизнь, хорошее вино, деньги, женщин. Хотелось бы также спокойно прожить всю жизнь, а об остальном я думать не хочу. Все очень просто.

Сказав это, Дэлон вдруг подскочил и, не дожидаясь ответа Двэйна, поспешно вышел из кабинета.

Его реакция еще больше насторожила мага. Однако, он решил, что разумнее сначала закончить с Какалуотэ, поэтому подозрения насчет Дэлона лучше пока оставить в стороне.

Уходя, рыцарь предусмотрительно захлопнул за собой дверь.

Затем он спустился, но на нижнем этаже неожиданно столкнулся со стариком Дуофу, подметавшим пол.

— Сир вышел подышать свежим воздухом?

-Нет, избежать неприятностей, — покачал головой Дэлон и, тяжело вздохнув, присел на одну из ступеней. — Любезнейший Дуофу, я устал. Очень устал… Ты, должно быть понимаешь меня. Посмотри, я даже умудрился потерять копье, и теперь оно в руках у Двэйна. Что еще может пробудить во мне интерес? Я больше не хочу ни во что вмешиваться… Просто поддерживать в порядки Ассоциацию рыцарей, чтобы ее не закрыли. Я просто хочу выполнить просьбу учителя. Остальное меня не касается.

Старик Дуофу внимательно посмотрел на рыцаря. В этот раз он не стал ругаться на него, и не стал говорить ему колкости, потому что старик сразу разглядел в глазах Дэлона что-то такое, что разом отбило у него желание поддразнить его.

Дуофу опустил метлу и сел рядом с рыцарем. Похлопав своей высохшей рукой по его колену, он медленно произнес:

— Я постарел.

— Я знаю, что ты постарел, — пробормотал Дэлон, посмотрев на него. — Морщины на твоем лице напоминают хлебную корку.

Дуофу не обратил внимание на его слова. Голос его прозвучал все также мягко.

— Но ты еще не старый.

Подумав немного, Дэлон внезапно глубоко вздохнул.

— Я понимаю, что ты этим хочешь сказать, Дуофу… Но в этом мире само слово «рыцарь» уже давно осталось в прошлом. Все рыцари уже давно вымерли, а их культура разложилась. А я по-прежнему здесь, всего лишь выполняю данную мне клятву, стремлюсь, чтобы эта контора не разорилась, хотя бы пока я жив. Тогда мой учитель умер не зря. А больше мне ничего не надо… Потому что… время рыцарей уже прошло!

— Но зато появился Двэйн, — многозначительно сказал Дуофу. — Я знаю, что ты часто говоришь грубости, но твое сердце чисто, это уж я могу разглядеть… И да, не забывай, я с самого детства ходил за тобой. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Я не обращаю внимание на то, что ты говоришь, чего-то там «устал, не хочу ни во что вмешиваться» и подобное, но я чувствую, что в последнее время ты потихоньку наблюдаешь за этим Герцогом Тюльпаном.

Дэлон промолчал. Прежний озорной блеск в его глазах теперь сменился глубокой сосредоточенностью.

— Сказать по правде… Сначала я недолюбливал его. Я думал, что молодые люди вроде него, да еще и очень известные, на самом деле не имеют никаких талантов. То, что он говорил по поводу Ассоциации, я не воспринимал всерьез, я думал он так, для красного словца… К тому же, мы знаем, что, помогая кому-нибудь, он всегда преследует какую-то свою цель.

Сказав это, Дуофу слегка ударил по колену Дэлона.

— Но теперь я должен признать, что он знает, что делает! И делает очень хорошо! Судя по твоему настроению, дела сейчас идут вовсе не так плохо, как раньше. Этот парень дал нам надежду!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 523.2. Секрет Дэлона (часть 2)**

— А ты? — Дэлон вдруг внимательно посмотрел на своего слугу. — Ты никогда не был женат, у тебя нет детей! Я понимаю, что ты имеешь в виду и ты говоришь это нарочно! Ты хочешь, чтобы твой род закончился на тебе! Ты надеешься, что это тяжкое бремя целиком и полностью ляжет на твои плечи! Не поверишь, мы с тобой одинаковы! Я тоже думаю, что мы влачили все это слишком долго! Это же просто смешно! Выгляни на улицу, посмотри наружу! Никто уже не помнит то, что помним мы! Очевидно, что мы сохраняем старые, отжившие себя традиции и клятвы, а так называемые «верность», «судьба» и тому подобное — это все ерунда! Все к черту! Все это давно сгнило! Это должно когда-нибудь закончиться! Должно когда-нибудь уйти в небытие!

— Поэтому ты тоже не женился. У тебя было много женщин, но не с одной ты не решился продолжить свой род, — усмехнувшись, сказал Дуофу. — Ты ведь тоже надеешься, что станешь последним отпрыском своего рода, не так ли?

Дэлон опустил голову. Он неотрывно смотрел на пыль на ступенях.

— Иногда, — наконец, сказал он, — мне вдруг хочется, чтобы перед смертью учитель не раскрывал мне этой тайны.

— Я понимаю.

— Вспоминая об этом, я даже немного ненавижу его. Почему. Он умирал, но все же перед смертью успел сказать мне, что я его сын… Родной сын. Ха! А я ведь много лет звал его «Учитель». Я уважал его, ведь он был главой Ассоциации рыцарей. И вдруг он мне говорит, что я его сын… Если он столько лет скрывал от меня это, то почему не унес эту тайну с собой в могилу? Почему ему непременно нужно было сказать мне об этом? Если бы он промолчал, то я бы, как другие его ученики, не занимался тем, что мне глубоко противно. И мне не нужно было пытаться сохранить то, что уже давно должно уйти в прошлое!

— Потому что… — сказал Дуофу, сжав пальцами колено Дэлона. — Твои братья по учебе могли уйти, ведь они были ему только лишь учениками. А ты… ты его сын! В твоих жилах течет его кровь, кровь твоего клана. Поверь мне, я понимаю твои чувства. Посмотри на меня, разве я живу не так, как ты?

— Ты выбрал прекратить свой род. И я тоже, — медленно проговорил рыцарь.

— Но я всегда был уверен, что ты не такой, как я, — улыбнулся Дуофу. — Ты стараешься вести себя так же, как я, но я чувствую, что для тебя еще не все потеряно.

— Что за шутки! — внезапно громко рассмеялся Дэлон, указывая на Дуофу. — Я не дурак! «Уйти после победы, скрыться от мирской суеты. Молча охранять этот мир, появиться в случае опасности, протрубить в рог и с неисчерпаемой смелостью гордо прорвать стан врага. Из поколения в поколение передавать эту клятву и защищать этот мир!» Мой дорогой Дуофу, произносил ли ты эти слова, будучи молодым? Но сейчас мы все знаем, что это ерунда! Мир не нуждается в нашей защите! Не нуждается в том, чтобы мы жили в тени и ждали своего «призыва»! Черт! Пусть все это идет к черту! Кто еще может призвать нас? Я даже подозреваю, что все двенадцать рыцарей уже давно умерли, и, возможно, остались только мы с тобой. Какой еще призыв? Может быть, Его Величество Арагон восстанет из могилы и позовет нас? Или, может, легендарная Мессия вдруг молнией спустится на землю, встанет перед нами и скажет нам: «Давайте, ребята, идем защищать мир и восстанавливать справедливость!» Да? Так все будет?

Дэлон говорил это зло и насмешливо.

— Следи за своими словами, мой дорогой Дэлон, — внезапно рассердился Дуофу. — Даже если в сердце ты уже давно оставил все это и больше не веришь в клятву… Я не стану винить тебя в этом, потому что я еще раньше перестал верить. Но… Ты не имеешь права без должного уважения говорить об Арагоне и Мессии. Всему есть предел! Каждый отпрыск Ордена Святых рыцарей Лоулани, по крайней мере, должен проявлять уважение!

— Орден Святых рыцарей, говоришь? — горько усмехнулся Дэлон. — Да, великолепный Орден! Вместе с Его Величеством основал государства, не проиграл ни одной битвы, самый сильный и знаменитый, самый величественный и таинственный орден рыцарей в истории! Но что с ним стало сейчас?… Боюсь, что от былого величия остались только мы с тобой. Чем ты сейчас занимаешься, Дуофу? Ты каждый день подметаешь двор, а потом хромаешь на кухню стряпать обед! А чем занят я? Я умудрился пролезть в самый дорогой бордель в городе, обнимал самых дорогих проституток и напился до свинского состояния… А что мы можем сделать? Защищать мир? Звучит красиво. И смешно!

Дуофу вздохнул и ласково посмотрел на Дэлона.

— Ты злишься?

— Да… Я злюсь, — успокоившись немного, сказал рыцарь. — На самом деле я уже поборол в себе самые отчаянные приступы гнева. Разве в последние годы я жил плохо?.. Но все из-за этого Двэйна! Он вдруг пришел сюда и дал нам надежду… Но очевидно, что эту надежду мы, постаревшие и негибкие люди, реализовать не сможем.

— Не говори обо мне, Дуофу, — продолжил рыцарь. — Не думай, что я не знаю, о чем ты сейчас размышляешь! Я как-то видел, что ночью ты тайком протирал свой заржавелый меч!

Дуофу промолчал. Лицо его стало мрачно.

— Все верно, все из-за Двэйна! Он дал нам надежду, которую мы не в состоянии реализовать.

— Возможно, — Дэлон внезапно встал. — И это только возможно… Возможно, все будет так, как я сказал. Может быть, однажды Империя рухнет, и Арагон вдруг спустится с небес и величественно скажет: «Вперед, мои верные рыцари! Следуйте за мною в бой, защищайте мир вместе со мной!» Ха-ха-ха!!!

— А возможно это вовсе и не шутка, — сказал Дуофу, закатив глаза. — А вдруг он действительно появится. Похоже, что мы оба немного тронулись умом. Ладно. Пойдем, выпьем немного хорошего вина.

Может быть… Это и в самом деле не шутка… Но только будущее сможет дать ответ.

— Чтобы приручить грифона, нужно сначала хорошенько изучить их.

В кабинете Двэйн по-прежнему беседовал с Какалуотэ. Но, к сожалению, наш господин герцог не знал о диалоге, происходившем между Дэлоном и его слугой на ступенях нижнего этажа.

Тем временем Какалуотэ продолжал рассказывать о делах, касающихся грифонов.

— Мой учитель потратил много сил, чтобы влиться в отряд наемников. Каждый раз, когда они приближались к Южным болотам и оказывались лицом к лицу с опасностью, он вел себя не так, как другие его товарищи. Пока они охотились на мелкую низкоуровневую дичь, мой учитель, быстро потеряв к этому интерес, увлекся поисками грифонов. В итоге… наемники всегда возвращались с большим уловом, а мой учитель — почти ни с чем… В итоге, когда он после долгого отсутствия вернулся к себе на родину, то у него оказалось не так много богатства. Однако, он всю жизнь был увлечен своим делом, вплоть до того года… когда отряд Красного снега вышел на свою последнюю охоту.

Двэйн глубоко вздохнул.

— Твоему учителю удалось что-то обнаружить?

— Мой учитель обнаружил, что… грифонов можно приручить!

Услышав это, Двэйн тут же соскочил со стула:

— В записях учителя сказано, что во времена основания Империи была организована большая охота на грифонов. Великий Арагон призвал к себе своих рыцарей и вошел в южные болота. Силами его отряда им удалось поймать партию грифонов, а когда они вернулись, то стали обучать их, но потерпели поражение…

Какалуотэ медленно сказал:

— Учитель некогда занимался исследованием этого вопроса.

Сердце Двэйна забилось сильней. Похоже, не только ему был интересен этот эпизод истории государства.

— Но в итоге Его Величество император потерпел поражение. Потому что он не разобрался в повадках и образе жизни этого животного, или же он не знал, как обучать молодых грифонов. Ведь мы знаем, что чтобы приручить дикое животное, лучше всего начинать с их детенышей. Потому что характер половозрелых особей уже сформировался, и они трудно поддаются дрессировке, в то время как сознание детеныша подобно белому листу!

Сказав это, Какалуотэ слегка улыбнулся.

— Однако Его Величество император-основатель поймал взрослых грифонов и только потом обнаружил, что их невозможно приручить. А детеныши все очень быстро умерли. Говорят, что это случилось, что в неволе они почти ничего не ели. Их жизни невозможно было поддерживать с помощью искусственного вскармливания, поэтому они все умерли от голода.

— С тех пор люди уверены, что грифонов нельзя приручить, ибо даже если ты поймаешь их, то они все равно умрут. Это было повсеместное убеждение, но у моего учителя появились сомнения, что, пусть даже у взрослых особей есть разум, и они намеренно отказывались от пищи, но детеныши… почему они отказывались есть? Даже если грифоны — существа разумные, то вряд ли это относится к новорожденным детенышам. Что заставило их так поступать?

— Поэтому учитель продолжил исследования этого вопроса. Он сосредоточился на детенышах, потому что он так же, как и большинство дрессировщиков Империи, считал, что приручение надо начинать именно с них. У него было одно предположение: те детеныши, которых поймал Арагон, отказывались от пищи не намеренно, а просто потому, что он не знал, как и чем их кормить! Они использовали неправильный способ, а потому молодые грифоны не стали употреблять их пищу.

Двэйн в волнении воскликнул:

— И твой учитель нашел верный способ?

Лицо воина стало печальным, и он, наконец, сказал:

— Да, он нашел! Но это и предопределило его горькую участь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 524. Благодаря тебе (часть 1)**

— Тот способ – это…

Двэйн хотел было спросить, но увидев сосредоточенное выражение лица Какалуотэ, тут же понял, о чем тот думал. Этот секрет принес несчастье его учителю, как же он мог так просто рассказать его незнакомому человеку?

— Почему ты решил принять участие в турнире? — спросил маг, решив сменить тему.

— Я хочу стать рыцарем, хочу иметь должность, власть и богатство, — на этом кулаки молодого человека крепко сжались. — Тот парень, ну, который командовал охранным полком, имел власть, имел возможности… А я? У меня ничего нет, и я не могу отомстить за учителя, поэтому я приехал сюда. Было объявлено, что всякому, кто попадет в первую пятидесятку, вне зависимости от положения, будет дарован рыцарский титул! Я хочу получить высокий титул, а иначе, будучи сыном раба, свободным в первом поколении, у меня никогда больше не будет такого шанса. И еще… победитель турнира станет главой ордена и будет жить в столице. Я думаю, возможно, этот шанс…

— Ты хочешь отомстить, — кивнул Двэйн.

Он заметил огоньки ненависти, блестевшие в глазах Какалуотэ.

— Учителя убил этот подлец! — глаза воина буквально налились кровью, а затем из них брызнули слезы. — Этот местный командир ненавидел учителя, а потому специально чинил неприятности отставным наемникам, потому что они, как правило, всегда шли на риск и зарабатывали хорошие деньги. Этот человек перед этим убил немало пожилых наемников, которые жили в уединении, а еще он всегда стремился подставить их и свалить на них свои преступления. Несколько лет назад наемники были вне закона, поэтому можно было запросто использовать этот предлог, чтобы безнаказанно арестовывать их и прибирать к рукам их имущество. Однако, впоследствии в законы внесли поправку о возможности для солдат наняться, чем фактически отняли заработок у этого местного командира. Затем он узнал, что мой учитель некогда состоял в отряде Красного снега, а еще узнал, что все его товарищи погибли, а потому решил, раз мой учитель — единственный выживший, значит, он завладел всем накопленным их отрядом богатством. Он стал пристально следить за моим учителем…

— Но у твоего учителя, похоже, почти не было денег, — вздохнул Двэйн.

— Да, у него не было, — мрачно ответил Какалуотэ. — Учитель некогда поссорился со своим отрядом, участники которого еще и поубивали друг друга. Как у него могли оказаться большие суммы? В последние годы он жил лишь на свои скромные накопления, мы правда жили очень бедно. Но тот командир отказывался в это поверить, этот алчный человек думал, что учитель тайком где-то зарыл клад, поэтому организовал покушение на него. Он дважды угрожал учителю, но безрезультатно. Потом он отправил людей в трактир, чтобы те подсыпали ему яд… Он также прислал группу солдат, переодетых простолюдинами… Учитель стал сопротивляться, и его забили до смерти. Этот мерзавец… схватил на улице нескольких пьяных прохожих и объявил их преступниками!

Какалуотэ заплакал.

Двэйн понял, что говорить что-то сейчас не было никакого смысла.

Он подошел и посмотрел на молодого человека.

— Месть — это твое самое сильное желание?

— Да! Кроме мести, у меня нет других желаний.

— Хорошо, — строго сказал Двэйн. — Я помогу тебе отомстить, однако… ты знаешь, что мне нужно.

Какалуотэ поднял взор и покрасневшими глазами посмотрел на мага.

— Господин. Если Вы поможете мне отомстить, то я скажу Вам секрет моего учителя… В таком случае я готов служить Вам до самой смерти.

В феврале две больших дороги из столицы уже сплошь покрылись изо всех сил борющимися за жизнь полевыми цветами. Весна только-только вступала в свои права, но в окрестностях города растения рвались показать силу своего желания жить.

У обочины белые цветы, подобно маленьким звездочкам, дарили радость проезжавшим путникам.

На самом деле, погода в феврале стояла замечательная: небо прояснилось, солнечный свет прогонял последние оставшиеся следы зимних холодов. Можно сказать, весна в этом году пришла несколько раньше, чем в прошлом.

Небольшая процессия подъехала к западному акрополю неподалеку от столицы. Вчера они останавливались здесь на ночлег, а сейчас солдаты охранного полка во всеоружии и с поднятыми знаменами стояли у ворот акрополя, а всадник, что ехал впереди, держал в руках знамя клана Тюльпанов. На них косились проезжавшие мимо путники и торговые караваны, и в глазах их читалось уважение.

Отряд всадников охранял две большие кареты, ехавшие посредине процессии. Первая была невероятно роскошная, и если бы люди не знали, что Герцог Тюльпан сейчас гостил в столице, то наверняка бы подумали, что в этой карете сидит именно он.

Конечно, Двэйн, которого вся Империя называла «Его Светлость Герцог Тюльпан», славился любовью к роскоши и комфорту. С этой точки зрения, все, кто почитал его силу и талант, в душе часто задумывались: другие сильнейшие прошли через упорный труд, близкий к самоистязанию, отказываясь от всех радостей жизни, и только через подвижнический образ жизни сумели обрести настоящую мощную силу!

А господин Герцог талантлив и в магии, и в боевых искусствах, но при этом — аристократ, любит хорошее вино и дорогие ткани, и имеет склонность к излишним растратам… Как же такой человек сумел достигнуть такого совершенства? Должно быть, думали его почитатели, кроме таланта, у него еще есть везение и благословление женщины.

И это прямо даже ненормально!

Многие воины размышляли так: я тренируюсь каждый день по нескольку часов, пашу от зари до зари, но пока достиг только такого-то уровня, а этот Герцог Тюльпан обнимает красавиц, много пьет, спит на мягкой кровати, одевается по последней моде, увлекается верховой ездой и охотой, живет себе припеваючи, и так вот просто достиг высокого уровня мастерства в боевых искусствах.

Разве это нормально?

Посмотрите на эту карету! Колеса из лучшего материала, да еще и усиленные магическими узорами, корпус из лучших пород дерева, а лошади скачут так быстро, но сама карета при этом почти не трясется.

Но сегодня в карете сидел вовсе не Двэйн.

Принцесса Луиза прислонилась к окну и посмотрела на далекие очертания крепостных стен столицы. Она чувствовала себя несколько подавлено, и, судя по выражению ее лица, на сердце у нее было тревожно. Беспокойный взгляд ее то и дело скользил в сторону города; очевидно, девушка пребывала в печали.

Принцесса несколько месяцев «работала» медсестрой, она уже привыкла, что ее отъезд постоянно откладывался на неопределенное время, и что дорога в столицу для нее была закрыта. В конце концов, она — принцесса императорской крови, а потому даже если постоянно будет находиться какой-нибудь очередной гнилой повод, не могут же ее вечно держать в Гилиате.

Вернуться в столицу… А тот человек…

Принцесса пыталась подавить тревогу, то и дело вспыхивающую в ее душе. Она казалась такой хрупкой и беспомощной. В этот момент к карете подъехал всадник, одетый в серебристые доспехи, и тихонько постучал в окно.

\*Тук-тук-тук\*

Три звонких удара.

Принцесса тут же встрепенулась, и черты лица ее вмиг смягчились. Она распахнула окно и посмотрела на всадника.

— Мы скоро приедем, — голос его звучал несколько хрипло, но обычная холодность при обращении к принцессе сменилась нежностью и участием.

Хуссейн придержал коня и посмотрел на прекрасное лицо, высунувшееся из окна кареты. Взгляд его смягчился.

Теперь он больше не был воином, вынужденным скрываться под полами черной мантии, как это было на северо-западе.

Теперь он был одет в сверкающие серебристые доспехи, на груди у него красовался значок рыцаря девятого уровня (Конечно, его для Хуссейна еще раньше добыл Двэйн, купив у Дэлона и отослав в Гилиат).

Он был гладко выбрит, и теперь можно было долго любоваться его красивыми мужественным лицом. Раньше Хуссейн старался выглядеть суровым, но теперь, когда он решил больше не скрываться, к нему вернулась его былая элегантность, некогда покорявшая молодых девушек.

Рыцарские доспехи, сияющие ослепительным серебристым светом, ярко-красный плащ, решительная осанка, мужественный взгляд, острые черты лица… Из этой гармонии выбивался только слепой глаз, но шрам под ним придавал его внешности особый, рыцарский, колорит!

Отказавшись от черной одежды и снова надев свои доспехи, Хуссейн чувствовал себя так, словно тьма, окутавшая его сердце, спала, и он, наконец, смог освободиться от тяжкого бремени, много лет сдавливающего его.

К тому же это был первый раз после бунта против храма, когда Хуссейн вновь въезжал в столицу!

Конечно, это стало возможно благодаря Двэйну.

После того дня, когда Двэйн спустился с ринга и прошел в коридор, после угрозы, которую он бросил в сторону Папы, Его Святейшество очень скоро выполнил свое обещание. На следующий день после произошедшего новости о Хуссейна были разглашены публично и стараниями храма и его сторонников распространены по всей Империи.

Содержание сообщения было очень просто: храм подтвердил, что самый заклятый его враг, Хуссейн, уже умер, а потому Папа издал указ об отмене действия циркуляра об аресте. То есть, с точки зрения закона, рыцарь Хуссейн теперь считался мертвецом.

И это позволило рыцарю снова увидеть белый свет.

— Мы скоро приедем, — мягко улыбнулся он, глядя в глаза принцесса.

Луиза улыбнулась в ответ. В улыбке ее было что-то сладостное. Она взглянула в глаза рыцарю и вдруг стыдливо покраснела.

— Ты… ты только это хочешь мне сказать?

— Нет, — честно ответил Хуссейн. — Я только лишь хотел убедиться, что с тобой все в порядке.

В такой простой фразе не содержалось сколько-нибудь страстных эмоций, но то, что этот холодный мужчина ее произнес, для принцессы уже многое значило.

Они провели вместе несколько месяцев, и Луиза очень полюбила его. А что же Хуссейн, этот крепкий и стойкий рыцарь, предпочитавший смерть капитуляции?

Всякий, кто бы посмотрел в его глаза, сразу бы узнал ответ.

— Ты… не хотел бы присесть отдохнуть? — смущенно предложила принцесса.

— Не стоит, — покачал головой Хуссейн. — Я всего лишь хотел проведать тебя.

— Но мне несколько тревожно. Ведь это уже столица… — дрожащим от волнения голосом сказала Луиза, в глазах ее мелькнул страх. — В твоем положении…

Как принцесса императорского дома, она знала, какими зверскими методами пользуется Храм для достижения своих целей. Она боялась, что когда они въедут в пределы столицы, на горизонте внезапно появится большой отряд стражей, которые схватят Хуссейна и сожгут на костре…

— Все уже решено, — насмешливо улыбнулся рыцарь. — Я знаю их. Они уже объявили о моей смерти, что означает, что прошлое уже позади. Даже если я предстану перед ними живой и невредимый, они ни за что не признают, что я и есть тот самый «уже давно умерший Хуссейн». А иначе получается, что отмена указа Папой — всего лишь грубая шутка! Храм очень тщательно заботится о своей репутации. Двэйн очень хорошо все спланировал.

— Я очень признательна ему за все, — искренне сказала Луиза. — Когда я узнала об этом сообщении, то поняла, что ты сейчас должен чувствовать. Твое настроение улучшилось… На твоем лице появилась улыбка.

В этот момент рыцарь вдруг неожиданно мягко посмотрел на принцессу. Нежность читалась в каждом его жесте, в каждом его слове и движении. Когда он смеялся, черты лица его смягчались.

Подумав немного, Хуссейн посмотрел на Луизу, и лед в его глазах тут же растаял.- Нет, ты ошибаешься. Я изменился не потому, что узнал об этом… а благодаря тебе.

Благодаря тебе…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 525. Благодаря тебе (часть 2)**

Принцесса Луиза зачарованно смотрела на Хуссейна. Так продолжалось довольно долго, пока, наконец, рыцарь не отвел взгляд.

— Когда въедем в столицу, я провожу тебя до дворца.

Услышав это, принцесса резко изменилась в лице. К ней вернулось прежнее беспокойство, и она сдавленным голосом произнесла:

— Но ведь… Но ведь…

Луизу волновало только одно.

Она полюбила Хуссейна и давно уже призналась в этом самой себе. Она чувствовала, что Хуссейн тоже любит ее, хоть он не так явно это показывает.

Узнав о том, что рыцарь, наконец, избавился от преследования, девушка была искренне рада за него.

Но теперь, по мере того как они приближались к столице, ее радость все чаще сменялась волнением.

А что будет с ними?

Луиза понимала, что она принцесса, сестра принца-регента, и, будучи в таком положении, она должна выйти замуж за очень известного и влиятельного человека, и непременно аристократа. Все принцессы рано или поздно становились орудием для утверждения династического брака или выгодной для короны партии. Как бы ее старший брат не любил ее, но и эта любовь имеет свои ограничения. Он может позволить ей выбрать себе супруга, но в определенных рамках и с определенными условиями.

Но тогда… Хуссейна вообще не стоило брать в расчет!

Теперь его не могли арестовать, но по закону он считался «мертвецом». Даже если он сможет подняться по карьерной лестнице, то его положение все равно слишком низкое для нее! Императорский двор ни за что не выдаст принцессу замуж за мужчину неблагородного происхождения.

Между любящими друг друга людьми всегда царит взаимопонимание. Хуссейн, посмотрев на мрачное выражение лица Луизы, сразу же понял, о чем она думает.

Рыцарь не был искусен в красивых речах, а потому он выразил свои чувства, как умел.

— Луиза, не беспокойся. Никто не в состоянии разлучить нас. Я обещаю.

В намерениях рыцаря не было никаких сомнений. Если императорская семья вздумает помешать им, Хуссейн непременно возьмется за меч и украдет принцессу из дворца, а затем увезет ее далеко-далеко.

В тот самый миг, когда влюбленные готовы были погрузиться в свои переживания, впереди раздался негромкий вальяжный голос.

— Доброе утро, мои верные рыцари. Погода сегодня просто изумительная.

Хуссейн тут же обернулся и увидел столь знакомый силуэт, стоявший посреди дороги.

Двэйн вел коня под уздцы. Одет он был просто, на плечи был накинут широкий плащ. Безучастно оглядев солдат, он прищурился, словно наслаждаясь солнечным теплом.

Всадники, завидев Герцога Тюльпана, тут же спрыгнули с коней и вытянулись в стойке смирно, а затем вежливо приветствовали его.

Двэйн коротко кивнул и отпустил поводья. Слуга, по пятам следовавший за ним, тут же отвел коня в сторону. Двэйн задумчиво прогулялся вдоль конного отряда и, подойдя к карете, где сидела принцесса, посмотрел на сияющее лицо Хуссейна.

Двэйн искренне улыбнулся.

Он сразу заметил перемены, произошедшие с Хуссейном. Он больше не казался высеченным изо льда, лицо больше не было мрачным и сосредоточенным.

Нынешний Хуссейн, казалось, был полон жизненных сил и боевой энергии!

Так и должен выглядеть мужчина тридцати с небольшим лет! А ведь раньше он казался сущим стариком.

К тому же теперь глаза рыцаря светились счастьем. Будучи его другом, Двэйн в душе был очень рад за него.

— О Небо, Хуссейн, — рассмеялся маг. — А ты и в самом деле красавец. Думается, столичные девушки будут очарованы тобой. Посмотри на себя! Теперь ты действительно похож на гордого рыцаря! О Небо, я должен был еще раньше приказать тебе носить свои доспехи.

Говоря это, Двэйн намеренно подошел к Хуссейну поближе и вполголоса прошептал:

— Как тебе ощущение любви?

Рыцарь ничего не ответил, только крепче сжал губы. Сидящая в карете принцесса густо покраснела.

— А! Приветствую Ее Высочество, — выкрикнул Двэйн, слегка кивнув в сторону принцессы.

Он по-прежнему пристально смотрел на Хуссейна. Внимательно изучив его с ног до головы, Двэйн широко улыбнулся и заключил рыцаря в свои объятия.

Он несколько переборщил, и крепкие доспехи воина впились ему в живот. Но он не обратил на это внимание.

— Мой дорогой друг, мне нравится твой теперешний вид! Ты настоящий герой, чей путь освещает солнце! — смеясь, прошептал Двэйн Хуссейну на ухо.

Помолчав немного, рыцарь с силой обнял мага и вместо тысячи фраз лишь сказал:

— Спасибо.

Но это короткое слово было сказано от всей души!

— Прошу прощения, мой друг, — Двэйн отвел Хуссейна в сторону и прошептал ему. — Я так рано приехал встретить вас, потому что у меня есть к тебе очень важное дело.

Хуссейн молча слушал его.

— Ты сейчас пока не можешь появиться в столице. Нет-нет, мой план работает, проблема не в этом, — на этом маг глубоко вздохнул. — Не волнуйся, есть кое-какое дело, а у меня нет свободных людей. Я сейчас тоже не могу отвлечься, а кроме тебя никто с этим делом не справится.

— Говори, — коротко ответил Хуссейн, взявшись за рукоять меча.

Двэйн тут же перешел к главному:

— Сорок лет. Командир охранного корпуса в южном городе Цзыечэн. Реальная сила примерно пятого или шестого уровня. Но это не важно. Для тебя уж точно. В общем, мне нужно… чтобы этот человек умер.

Хуссейн ничего не ответил. Он со спокойным выражением лица слушал то, что говорил ему Двэйн.

— Кроме того, мне нужно, чтобы ты сделал это быстро. Я хочу, чтобы ты поехал и убил его, а затем привез его голову мне. Все нужно сделать быстро и по-тихому… Что значит «по-тихому», ты и так знаешь.

Говоря это, Двэйн быстро достал из-за пазухи магическую полетную мантию и передал Хуссейну.

— Время не терпит, скакать на лошади слишком медленно. Поэтому даю тебе это. Лучше, если ты вернешься в столицу уже через несколько дней.

— Хорошо. Никто не узнает, как он умер, — сказал рыцарь, взяв мантию. — Выступаю сейчас же. А ты… пожалуйста, сопроводи Луизу до дворца.

— Поторопись, приятель, — усмехнулся Двэйн. — По возвращении в столицу тебя будет ждать большой сюрприз.

Хуссейн не особо обратил внимание на последнюю фразу Двэйна. Он тут же взял лошадь под уздцы, даже не попрощавшись с принцессой.

Он понимал, что Двэйну очень срочно нужна его помощь. Если бы это было не так, то Двэйн дождался бы его в столице и не стал бы спозаранку мчаться сюда. Поэтому он решил немедленно приняться за дело.

— Подожди-ка, — окликнул его Двэйн и странным тоном спросил. — Хуссейн, ты ничего не хочешь у меня спросить?

— Например?

Двэйн покачал головой.

— Я ведь отправил тебя на убийство, да и к тому же, на тайное убийство. Старина… Неужели ты даже не хочешь поинтересоваться, действительно ли это плохой человек? В самом деле, его следует убить или нет?

Хуссейн улыбнулся.

— Я верю тебе.

Сказав это, он прошел мимо Двэйна, но вдруг остановился и тихо, но искренне сказал:

— Спасибо тебе, Двэйн, за то, что вернул мне солнце.

Глядя вслед Хуссейну, уносящемуся вдаль на своем резвом скакуне, Двэйн вздохнул. Он был несколько тронут словами рыцаря с каменным сердцем… Иногда в глубине его души внезапно вспыхивали чувства, и это было поистине шокирующе.

Повернувшись, Двэйн подошел к карете. Принцесса Луиза тоже смотрела вслед удаляющемуся силуэту.

-Очень сожалею, Ваше Высочество, — улыбнулся маг. — Но у Хуссейна возникли срочные дела, поэтому он не успел попрощаться с Вами.

— Ничего, — кивнула девушка.

В глазах ее сияла нежность, точно была женой, провожающей своего мужа в дальний путь. Заметив это, улыбка Двэйна стала шире.

— У мужчин всегда много мужских дел. Я понимаю.

Сказав это, принцесса Луиза грустно улыбнулась.

— Господин герцог, не могли бы Вы поехать в карете вместе со мной? У меня тоже есть кое-какие дела, которые я бы хотела с Вами обсуждать.

Двэйн не отказался от ее предложения.

Он сел в карету, и процессия вновь двинулась в путь. Принцесса закрыла окно и повернулась к Двэйну. Выражение лица ее было очень серьезным.

— Господин герцог, есть одно дело, которое я не в состоянии разрешить самостоятельно, но думается, Вы сможете помочь. К тому же, Вы изначально должны были быть ответственным за это!

— …что? — ехидно щурясь, спросил Двэйн.

Луиза глубоко вздохнула. Она несколько покраснела, но голос звучал ее очень твердо.

— Я хочу выйти замуж за Хуссейна.

Сказав это, она вдруг заволновалась, но Двэйн как будто и не собирался ничего отвечать. Принцесса рассердилась.

— Скажите же хоть что-нибудь, господин герцог! — сквозь зубы процедила она. — Разве это не то, чего Вы добивались?

— Не знаю, о чем Вы говорите, — сыграл дурачка Двэйн.

— Ты! — вспылила Луиза. — Я не такая хитроумная, как мисс Дайли, но, знаешь ли, тоже не дура! Любезный герцог Тюльпан, не думай, что я не поняла, что с того дня, когда я оказалась в Гилиате, ты не стремился свести нас вместе!

Сказав это, принцесса густо покраснела, однако смело продолжала изливать свои мысли, пристально глядя на Двэйна.

— И хотя я не знаю, какие мотивы побудили тебя это делать, но я и не хочу знать большего! Но сейчас вопрос в том, что ты намеренно свел нас вместе, а в итоге я действительно полюбила его! И она любит меня, я в этом уверена! Но ведь ты отлично знаешь, кто я такая, и наша свадьба придется многим не по душе!

Двэйн потихоньку смеялся, глядя на все более горячившуюся Луизу.

— Все это ты сделал нарочно! А теперь ты должен нести за это ответственность!

Принцесса почти с ненавистью глядела на мага.

— Хорошо, — развел руками Двэйн. — Ты хочешь выйти за него замуж?

— Да… да! — уверенно проговорила принцесса и тут же забеспокоилась. — Но я знаю, что мой брат, Его Высочество принц-регент, уже имеет на меня свои планы. Изначально он хотел, чтобы я вышла замуж за тебя, а теперь он наверняка подобрал мне какого-нибудь другого аристократа! Я даже опасаюсь, что он уже назначил мою свадьбу с Аэрпаем! Я слышала, что твой политический противник нынче пользуется особой благосклонностью.

— Не волнуйся. Этого не произойдет. Я найду способ сделать так, как ты хочешь, — на этом он ударил себя кулаком в грудь. — Поверь мне, Хуссейн женится на тебе.

— Тогда тебе следует поторопиться! Ты ведь знаешь, что мне уже восемнадцать! В моем возрасте принцесса уже давно должна быть помолвлена! Я не могу ждать слишком долго! Я даже боюсь, что стоит мне только переступить порог дворца, как мой брат тут же назначит день свадьбы.

— Твои опасения… не сбудутся, — многозначительно сказал Двэйн.

Он был спокоен как никогда.

Сейчас принц-регент был всецело погружен тем, как обставить внезапную смерть старого императора. В том числе и тем, как решить вопрос с престолонаследием. А Двэйн в последние несколько дней обдумывал, как обманом возвести на престол маленького принца Чарли. Ведь теперь наступило время поднять занавес.

Разве теперь у принца Чэня было время обсуждать свадьбу сестры?

В любом случае, с этим вопросом следовало обождать месяца два-три… Особенно в связи со смертью императора. Согласно традициям, сын и дочь покойного должны блюсти траур, и ни о какой свадьбе в это время не могло быть и речи.

Если потянуть с этим несколько месяцев или даже около года, то, когда начнется война, все изменится, и тогда появится отличный шанс упомянуть о свадьбе!

Процессия въехала в город. Двэйн, как и обещал, сопроводил принцессу прямо до дворца.

Прежде чем уйти, принцесса Луиза выразительно посмотрела на Двэйна.

— Прошу, не забывай про свое обещание!

— Я сделаю так, как ты хочешь, — честно пообещал Двэйн. — Хуссейн — мой друг, я тоже надеюсь на его счастье.

Глядя на удаляющуюся принцессу, Двэйн тяжело вздохнул.

Не так уж легко быть свахой!

Двэйну предстояло сделать многое.

Турнир рыцарей был всего лишь предлогом. Настоящая цель этого мероприятия заключалось в том, чтобы безболезненно решить вопрос с престолонаследием!

После полудня Двэйн на всех порах помчался на восток столицы. Там находилось Профбюро магов со всего материка!

По мнению Двэйна, момент был самый что ни на есть подходящий. Дрова уже наколоты, осталось только развести огонь!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 526.1. Погода скоро изменится!**

Говоря о профсоюзе магов, следует упомянуть, что Двэйн уже очень давно там не был.

С тех пор как он учредил «Научное сообщество магов» и «Совместное использование энергии», тем самым поставив крест на монополии профсоюза в этой области, отношения с ним у Двэйна складывались не слишком гладко.

В профсоюзе магов у него был только один друг — постаревший полуобезумевший маг Аликэ, который в свое время изобрел метлу для полетов.

Но сегодня Двэйн направлялся туда не с тем, чтобы навестить своего давнишнего друга, а с тем, чтобы попросить кое о чем председателя профсоюза, хитреца Ягэдуга.

После трехлетнего отсутствия Двэйн снова посетил это величественное шестиэтажное здание, увидел горевший на площади перед ним вечный магический огонь и ощутил строгую атмосферу, царившую вокруг большого фонарного столба…

Войдя внутрь здания, он увидел множество магов и их учеников, одетых в серые или черные плащи.

Здесь также располагался большой вестибюль, небольшие ларки, продукция которая некогда так привлекала Двэйна — различные ингредиенты для зелий, а также изготовленный на заказ реквизит.

Перед тем как зайти, он предусмотрительно облачился в черную мантию и прикрепил к воротнику магический значок… Когда он вошел, многие сразу же узнали его.

Но Двэйн ясно почувствовал, что несколько десятков пар глаз, устремленных на него, питают к нему отнюдь не дружеские чувства.

Хотя учреждение Научного сообщества и Института магии положили конец многим традициям, принятым у магов, например, обычай среди учителей брать себе несколько учеников и устно передавать им свои знания, но исследования магической энергии внесли существенный вклад в развитие данной отрасли. Однако не стоит забывать, что в каждом мире, в каждую эпоху всегда найдутся консерваторы, готовые намертво стоять за традиционные ценности.

Маги, безусловно, принадлежали к тем, что особенно любил защищать все старое. Немало магов поддерживали нововведения Двэйна, и многие из них приняли непосредственное участие в исследованиях.

Но сам профсоюз в целом был пристанищем для любителей всего древнего.

Устремленные на Двэйна взгляды были, без сомнения, полны ненависти. Они ненавидели этого юношу, который нарушил порядок вещей, веками царивший в среде магов.

— Этот самодовольный юнец совершенно не уважает традиции! — говорили они.

— Хм, простите, я бы хотел попросить о встрече с господином председателем.

Двэйн повернулся и схватил за мантию пробегающего мимо него ученика.

Тот, очевидно, напрягся и тут же вырвался из рук мага, как будто боялся заразиться от него какой-нибудь страшной болезнью. В глазах его читалась явная неприязнь.

Двэйн слегка растерялся.

Теперь он действительно не знал, как встретиться с председателем.

Чтобы попасть во внутренние помещения профсоюза, необходимо было пройти сквозь магический барьер, но в прошлые разы его сопровождали другие, так как чтобы пройти через него, необходимо было знать, как это сделать. Конечно, Двэйн мог попытаться насилу прорваться через него, но сегодня он не хотел навлекать на себя неприятности.

Увидев, что ученик с открытой ненавистью уставился на него, маг глубоко вздохнул, понимая, что не в состоянии в одиночку найти ответ на свой вопрос.

Но в это время позади него раздался чей-то веселый голос.

— А, вот это сюрприз! Не думал, что ты внезапно пожалуешь сюда.

Двэйн обернулся. Это был человек, которого он очень хорошо знал.

Кларк.

Некогда он едва не стал учителем Двэйна, однако сделал вывод, что у него нет способностей к магии. Кларк редко появлялся в профсоюзе, но сегодня, к счастью, был здесь. Увидев Двэйна, он медленно побрел ему на встречу.

Магу показалось, что он будто вышел из стены, однако окружающие ничуть не удивились.

Двэйн знал, что в здании профсоюза есть множество тайных проходов, неизвестных ему.

Успокоило мага то, что учитель Кларк, которого он уже очень давно не видел, не смотрел на него с враждебностью, как другие. Наоборот, его лицо озарилось доброй улыбкой.

У Кларка не было причин враждовать с Двэйном, потому что именно благодаря ему он совершил большой подвиг и шаг за шагом дослужился до высокой должности управляющего внутренними делами профсоюза.

— Что привело тебя сюда, мой маленький друг? — улыбаясь, подошел учитель и взял Двэйна за рукав. — Ты уже почти три года не переступал порога профсоюза магов.

Кларк приветливо улыбался ему, но говорил он не так простодушно.

— Не забывай, что я тоже маг, — спокойно ответил Двэйн, выпятив грудь, чтобы его значок было лучше видно.

Кларк изумленно посмотрел на него, а затем отвел его в другой угол большого холла.

По пути учитель тихо сказал ему:

— Тебе не нужно было приходить сюда, Двэйн.

— Я уже понял, — шмыгнув носом, горько улыбнулся маг. — Похоже, все вокруг до смерти ненавидят меня.

— Ты разрушил традиции, существовавшие тысячелетиями, — вздохнул. Кларк. — Я ни в чем не виню тебя, но вот другие… Ты должен знать, что…

— Маги в большинстве своем — люди странные и крайне вспыльчивые. Я понимаю, — весело рассмеялся Двэйн.

— Лучше тебе так не говорить, — нахмурился Кларк. — Я ведь тоже маг.

— Мне нужно видеть председателя Ягэдуга, — прямо сообщил Двэйн.

Он понимал, что Кларк — служащий высокого уровня, пользующийся достаточным авторитетом и полномочиями. Управляя делами профсоюза, он был ответственным за реализацию большей части текущих целей и задач профсоюза.

Кларк остановился и строго поглядел на Двэйна.

— Знаешь ли ты, что как только ты переступил порог этого здания, мы все уже знали, что ты пришел. Профсоюз большой, но все его пространство находится под магическим контролем.

— Я знаю, — кивнул Двэйн.

— А знаешь ты ли нет… здесь многие ненавидят тебя, даже желают твоей смерти! К тому же… ты маг и должен понимать, что если найдется человек, который вызовет тебя на дуэль и попытается убить, то даже законы Империи не спасут тебя! А твой титул герцога тем более не защитит тебя! Ни законы, ни императорский двор, никто не может поставить под контроль магическое сообщество!

Увидев строгое выражение лица Кларка, Двэйн больше не чувствовал себя уверенно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 526.2. Погода скоро изменится!**

— Я знаю, — кивнул он. — Однако…

Подумав немного, маг улыбнулся.

— Ты… угрожаешь мне?

— Конечно, нет, это просто дружеский совет, — вздохнул учитель.

Двэйн смерил его пристальным взглядом и обратил внимание на прикрепленный к груди Кларка значок — он был сделан из золота, и на нем была изображена полынь.

Это был атрибут мага восьмого уровня.

— А, чуть не забыл поздравить тебя. Поздравляю с получением восьмого уровня, — радушно улыбнулся Двэйн.

— Спасибо. Я тоже поздравляю тебя, господин герцог, владеющий и магией, и боевыми искусствами, — спокойно ответил Кларк.

Двое магов поспешно отошли в угол и встали рядом с двумя вмонтированными в стену колоннами. Кларк отогнул круглый диск в стене.

Двэйн впервые видел этот проход. Они прошли сквозь магический барьер и очутились во внутренних помещениях профсоюза.

Точно также они прошли сквозь ворота, охраняемые страшными и угрюмыми солдатами из правоохранительных органов, и наконец очутились в подвале высокой башни.

Больше всего Двэйна удивило то, что стоило им только туда войти, как они тут же столкнулись с человеком, которого менее всего ожидали увидеть в этих стенах.

Это был высокий и худой старик, одетый в белоснежную мантию, с длинной до колен серебристой бородой, за которой, видно, он очень тщательно ухаживал и периодически постригал.

На лице его сияла мягкая доброжелательная улыбка. Очевидно, он был очень сердечным человеком.

— А! Двэйн!

Голос его разительно контрастировал с его обликом и был подобен рычанию льва или громыханию колокола.

Казалось, старик вот-вот надорвется, но сам он не осознавал этого. Подойдя к магам, он протянул свою сухую руку и похлопал Двэйна по плечу.

— Как долго я тебе не видел! Ты очень вырос и повзрослел.

Двэйну почудилось, будто его перепонки вот-вот лопнут.

Однако, он изо всех сил попытался скрыть свое раздражение и лишь почтительно улыбнулся:

— Мой дорогой брат-наставник! Как давно мы не виделись!

Да… Двэйн назвал его «брат-наставник»!

Этот старик был никем иным как учеником давно исчезнувшего Гендальфа Белым. Теперь он оставался в профсоюзе, был самым старым из учеников и обладал наивысшей должностью.

Инэрнэйсы, маг девятого уровня, одновременно играл решающую роль в совете старейшин по вопросам назначения степени и вообще в профсоюзе магов считался большим чудаком.

Разумеется, Двэйн не забыл, что его брат-наставник был несколько туговат на ухо. Он также не забыл, что когда он сдавал экзамен на степень, то этот забавный старикан простодушно улыбался, вне зависимости что ему говорили, и также простодушно горланил:

— Я позабочусь о тебе. Я позабочусь о тебе…

Кларк занимал видную должность в профсоюзе, но увидев старейшину, тут же низко поклонился в знак уважения.

Однако Инэрнэйсы не удостоил его и поверхностным взглядом. Он похлопал Двэйна по плечу и, хотя он не услышал, что тот ему говорил, точно также, как в тот раз, весело крикнул:

— Я позабочусь о тебе!

Двэйн не знал, плакать ему или смеяться.

— Учитель Инэрнейсы, — смеясь, проговорил Кларк. — Председатель ждет нас…

— Что ты сказал? — растерялся старик, закатив глаза.

Кларку было трудно сдерживать нетерпение, но он не мог позволить себе проявить непочтение.

— Председатель! — что есть мочи заорал он. — Сейчас! Ждет! Наааас!!!

Только теперь старик наконец услышал его. Он кивнул и махнул рукой:

— Идите, мальчики. Двэйн, не забывай приглядывать за Айли. Этот сумасшедший в последнее время неважно себя чувствует. Эх, люди рано или поздно стареют, и у них начинают проявляться странные привычки.

Двэйн вздрогнул.

Он знал, что и Айли, и Инэрнейсы — оба были мастерами своего дела, а такие люди, как правило, редко страдали отклонениями в психике. Если у старика возникли проблемы со здоровьем, то…

— Идите, идите, — рассмеялся Инэрнейсы, а затем, не обращая внимания на Кларка, многозначительно «проорал» Двэйну. — Осторожнее, Двэйн мой мальчик. Осторожнее. Иногда за улыбкой спрятан нож.

Услышав это, Кларк как-то странно усмехнулся.

Двэйна передернуло. Поглядев на спокойно улыбавшегося старика, Двэйн улыбнулся в ответ, решив не придавать этим словам большого значений. Затем они вместе с Кларком вошли в башню профсоюза.

Стоя в коридоре под башней, Инэрнэйсы подождал, пока два силуэта скроются за большой дверью, и улыбка тут же исчезла с его губ. Выражение лица его сделалось мрачным, и он с глубоким беспокойством посмотрел на небо.

День выдался ясным и знойным. Солнце ярко светило, где-то далеко плыли белые пушистые облака.

Но старик внезапно тяжело вздохнул и проурчал:

— Погода скоро изменится!

Двэйн не предполагал, что когда они поднимутся на башню, председатель профсоюза Ягэдуг, предводитель всех магов материка, уже ждал их. Он сидел в мягком кресле а перед ним на столе стояли две чашки чая, от которых распространялся аромат лекарственных трав.

Кларк вежливо поклонился и отступил, а Двэйн, наоборот, подошел к председателю поближе.

Как и прежде, три года назад, он не выглядел постаревшим. В глазах его по-прежнему плясали лукавые огоньки.

— Скажи мне, Двэйн, — сказал Ягэдуг, указывая на стул перед собой. — Что мне с тобой делать?

Он говорил очень спокойно, но очевидно, что настроен он был отнюдь не дружелюбно.

— Скажи мне, Двэйн, я должен смотреть на тебя как на приятеля… или как на врага?

Председатель тщательно выбирал слова, как будто готовясь к нападению.

— По правилам, мы должны тебя считать своим другом, потому что профсоюз не раз помогал тебе, — в словах Ягэдуга звучала явная насмешка. — Однако и ты, в свою очередь, сделал немало для профсоюза, особенно того, что изрядно навредило ему. Итак, я вновь повторяю свой вопрос — ты нам друг или враг?

Двэйн не ответил. Он был несколько ошеломлен. Почему этот хитрец вдруг так напрямую задает такие вопросы?

Помолчав немного, маг улыбнулся и с достоинством сказал:

— Господин председатель, я могу лишь Вам ответить то, что… я тоже маг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 527.1. В эпицентре событий**

— Маг, которой отнюдь не предан профсоюзу, — пробормотал Ягэдуг и указал на чашку с чаем из горькой полыни. — Прошу Вас, герцог.

Двэйн рассмеялся.

По тону речи председателя Двэйн понял, что тот едва сдерживает гнев. Очевидно, что он нарочно назвал его так, ибо не хотел признавать его магом.

— Однако, на мой взгляд… профсоюз создан для того, чтобы обслуживать магов и содействовать развитию культуры магии в целом, — спокойно сказал Двэйн. — Традиции нужно уважать, но постоянное им следование — отнюдь не самая хорошая идея.

Ягэдуг нахмурился.

— Вот как. Вы сегодня пришли, чтобы обсудить именно это?

Услышав настойчивый вопрос председателя, Двэйн тут же обрадовался, и улыбка снова озарила его лицо.

— Нет, вовсе нет. Я пришел, чтобы… заключить сделку с профсоюзом, процветающим под Вашим мудрым руководством.

— Сделку?

Двэйн пустил в ход свою излюбленную улыбку, но Ягэдуг на нее не повелся. Он понимал, что человек перед ним хитер как лиса.

— Господин председатель, один великий человек сказал, нет вечных друзей, как и нет вечных врагов… Вечна только выгода! — медленно проговорил Двэйн. — И я думаю, что мое предложение принесет выгоду обеим сторонам.

Через час на лице Ягэдуга сияла доброжелательная улыбка. Мрачной напряженной атмосферы как не бывало. Председатель даже слегка приобнял Двэйна, который тут же поморщился, уловив исходящий от его мантии запах полыни.

Но наш господин герцог благоразумно скрыл свое отвращение.

— Надеюсь, что мы достигли договоренности, не так ли? — прищурившись, спросил Двэйн.

— Конечно, мой мальчик, — невозмутимо ответил Ягэдуг (он уже сменил свое к нему обращение). — Ваша Светлость, маг Двэйн, сделка заключена.

Финальное состязание турнира рыцарей был запланирован на последний день февраля.

Однако, внимание жителей Империи, изначально прикованное к этому соревнованию, вдруг было отвлечено другим крупным событием!

Из дворца распространилась надежная информация, что нынешний император Лоулани, Его Величество Августин Шестнадцатый, сильно болен и в этот раз скорее всего…долго не протянет!

Старик император вот-вот умрет, и все жители Империи, узнавшие об этой новости, тут же забыли о турнире и все свое внимание сосредоточили на вопросе о престолонаследии.

Конечно, никого эта новость особенно не встревожила, поскольку с государственными делами в последнее время неплохо справлялся принц-регент. Кроме прошлогодней снежной катастрофы, Северо-западной войны и свирепства магических животных, в остальных регионах Империи, можно сказать, царило благоденствие. Монархия стабилизировалась, принц-регент крепко держал власть в своих руках, правительство в целом состояло из талантливых и образованных людей.

Все думали, что принц Чэнь станет выдающимся правителем, и в его многолетнее правление Империя будет богатеть и процветать.

Поэтому никого особо не обеспокоила смерть Августина Шестнадцатого. Даже наоборот, многие уже давно недолюбливали агрессивного и непредсказуемого монарха, тем более что во время его правления вследствие масштабных военных кампаний постоянно росли налоги.

В основном, все обсуждали, насколько торжественно пройдет церемония коронации принца Чэня. Насколько великолепно он будет смотреться в короне и т.д. и т.п.

В мирное время, когда положение простого народа стабильно, основы государства прочны, и у власти находятся мудрые, о чем можно было беспокоиться?

Можно сказать, в народе принца Чэня почитали его как мудрого и талантливого правителя, и авторитет его был очень высок. Поэтому большая часть населения выступала однозначно в поддержку юного монарха и всех его законов и мероприятий.

К примеру… Принц-регент издал указ, чтобы выразить свою поддержку Ассоциации рыцарей, оживить дух рыцарства в стране и поднять престиж военного дела. Данный указ гласил, что после завершения турнира рыцарей на площади перед дворцом будет организована большая торжественная церемония, в которой, в том числе, примут участие лично принц-регент и юный принц Чарли. Они собственноручно наградят значком рыцаря пятьдесят лучших воинов.

Одновременно с этим чемпиону турнира будет вручена печать главы Ордена меченосцев Лоулани.

Кроме того, в тот же день все, кто явится на главную площадь страны, будут награждены подарками. Также было объявлено, что все аристократы и чиновники разных рангов тоже прибудут на торжество, чтобы содействовать поднятию престижа Ассоциации рыцарей.

Даже от профсоюза было получено известие о том, что он также выразит свое уважение этой организации (тем более что, по документам эти две сообщества считаются крупнейшими в Империи). Председатель профсоюза, господин Ягэдуг также пожалует на церемонию вместе с некоторыми видными магами и вручит подарки пятидесяти лидерам Ордена меченосцев, то есть каждый из них получит магическое заговоренное оружие!

Эта новость ошеломила всех.

Потому что отношения между профсоюзом магов и Ассоциацией рыцарей никогда не были гладкими, хотя они не враждовали, но как минимум не поддерживали никаких связей. Если на торжество пожалует сам председатель профсоюза, то это значительно повысит репутацию Ассоциации.

И еще… на площадь вынесут легендарное «копье Лонцзынуса», и все пришедшие на торжество простолюдины смогут воочию увидеть «священное копье», описанное в мифологии!

Столько воодушевляющих новостей подряд привели к тому, что многие жители Империи с нетерпением ждали будущего масштабного торжества… Справедливости ради следует сказать, что Августин Шестнадцатый был достаточно невежественным стариком, однако он правил страной несколько десятков лет, и его непомерное честолюбие передалось и его народу.

С одной стороны, налоги непрестанно росли, государство постоянно воевало на юге, развернулось крупномасштабное строительство, и все это не могло не вызвать всеобщее недовольство, но с другой, люди постепенно привыкли к различным торжественным празднествам и церемониям. Постоянные развлечения!

Например, церемония встречи эскадры, с трофеями возвратившейся из Южных морей. Все знали, что так называемые «экспедиции» уже давно стали предметом насмешек, до это вовсе не останавливало людей в их стремлении принять активное участие в очередной масштабной церемонии… В конце концов, любовью к развлечениям славился почти каждый житель Империи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 527.2. В эпицентре событий**

Кому же не нравятся крупные мероприятия? Кто же не хочет посмотреть на торжественное шествие прославленной императорской гвардии? Кто же не любит наблюдать за полыхающим фейерверками небом.

В сравнении с этим, финальный турнир казался все менее впечатляющим.

Изначально, хотя все эти «красавицы и мужественные воины» были отличным рекламным трюком, но, скажем, Какалуотэ, как участник, прошедший в финал, не обладал достаточной харизмой для больших кассовых сборов… Если бы не ставки на него, то вряд ли кого-то бы интересовало, откуда этот Какалуотэ вообще взялся.

Большинство зрителей хотели увидеть, как прекрасная девушка-рыцарь борется с Герцогом Тюльпанов. Если бы только он мог добраться до финала.

Другое предположение заключалось в том, когда же наконец Герцог Тюльпан женится на очаровательной воительнице?

В тот день, последний день февраля, многие жители Империи проснулись очень рано и принялись тщательно готовиться к поездке на главную площадь столицы перед Императорским дворцом. Люди, которые с нетерпением ждали церемонии, норовили приехать туда раньше других, чтобы занять лучшие места впереди.

А столичное управление общественной безопасностью снарядило пять тысяч солдат для выполнения особо важного задания под названием «церемония». Многочисленные офицеры и солдаты ожидали тяжелой непрерывной работы, и, можно сказать, что в это время управление общественной безопасностью было единственным местом, где искренне ненавидели Герцога Тюльпана!

И было за что! Изначально работа стражей порядка была относительно расслабленной, и они только и делали, что посменно патрулировали улицы города.

Но как только Герцог Тюльпан вернулся в столицу, он сразу же затеял серию крупных проектов, в том числе, этот чертов турнир, из-за которого все сотрудники управления, от простого солдата до высших чиновников уже более двух месяцев работали без сна и отдыху!

И день финала не стал исключением.

На всех дорогах, ведущих к дворцовой площади, с раннего утра дежурили отряды солдат из управления общественного порядка, а глава управления, которому уже давно осточертел этот турнир, ввиду строго приказа принца-регента вынужден был распрощаться с теплым одеялом и рано утром лично раздавать указания корпусу из более чем двух тысяч отборных солдат, прибывшему на площадь.

В дополуденное время улицы, ведущие ко дворцу, были полностью заполнены людьми. Патрульные уставали так, что с них градом катился пот. Они изо всех сил старались держать под контролем нескончаемый людской поток, и иногда им приходилось преграждать путь людям под угрозой быть поваленными и растоптанными отчаянной толпой. Офицеры стояли на высоких вышках, махая жезлом и громко выкрикивая в рупор предупреждения.

А на площади перед дворцом скопилось несметное количество людей. Площадь, вмешавшая несколько десятков человек, была переполнена до пределов.

Все происходило в точности как на летнем религиозном празднике, даже, возможно, еще более оживленно.

В центре города был сооружен огромный ринг, который должен был стать местом сражения финалистов турнира. Вдоль стен Императорского городка были поставлены трибуны для аристократов.

У Дэлона было множество претензий к организации мероприятия, тем более что, если бы Ассоциация рыцарей не приняла участия в его подготовке, то тогда не получила бы прибыль с продажи билетов.

Однако в целом Дэлон был доволен. Сегодня у него было право стоять на балконе дворца вместе с принцем Чарли и председателем профсоюза магов Ягэдугом. Для него это было поводом для невероятной гордости!

Однако, вопреки существовавшим договоренностям, принц-регент утром на площади так и не появился.

Наш принц только лишь отправил в толпу большого голубя.

Тут же по площади распространились новости, что в связи с тяжелейшей болезнью отца принц Чэнь выбрал остаться в дальних покоях дворца и ухаживать за больными императором, а на мероприятии вместо него будет присутствовать принц Чарли, который был официально объявлен его представителем.

Когда почетный караул звонко и ритмично протрубил в рог, плотная толпа, подобно огромному муравейнику, тотчас пришла в движение.

Звук рога пробудил в людях любопытство, и, повинуясь этому радостному гулу, они принялись кидать вверх шапки. На подмостках ринга образовались цветные кучи.

А императорская гвардия в начищенных доспехов, стоя на карауле у стен дворца, являла собой впечатляющее зрелище!

Очевидно, Двэйн, имевший опыт организации подобных мероприятиях в прошлой жизни, знал множество приемов и уловок, чтобы пробудить интерес толпы и сделать торжество ярким и запоминающимся.

Между рингом и Императорской башней был сооружен длинный, двухметровый, деревянный коридор, чтобы, когда придет время, глава Ассоциации рыцарей Дэлон мог пройти сквозь него от дворца до ринга по красному ковру, украшенному праздничными лентами.

Затем, с помощью магических звукоусилителей глава Ассоциации рыцарей громко объявил, что финальный этап соревнования для определения победителя турнира начался!

Затем на ринге одновременно появились Какалуотэ и Аой, которых публика встретила радостными криками и овациями. Большинство их предназначалось, конечно же, прекрасной воительнице!

Однако, зрителей ждало разочарование…

Потому что Аой по-прежнему была в маске. В толпе тут же раздался разочарованный вздох… Возгласы тысяч человек слился в один, и это прозвучало внушительно!

Прежде говорили, что эта таинственная воительница на последнем состязании, возможно, снимет свою маску, однако большинство утверждали, что это произойдет только тогда, когда она одержит победу.

Ранее, в полуфинале, когда Герцог Тюльпан поцеловал ее, тронув сердца зрителей, они уже частично видели ее прекрасное лицо, но это было лишь на секунду, и тогда ее никто не узнал.

Раздался удар гонга. Соревнование началось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 528.1. Знак свыше (часть 1)**

Аой — ученица Короля Шаманов с Большой Снежной горы. Какалуотэ — воин, не раз испытавший себя на Южных болотах, особенно за те два года после смерти учителя, когда он скрывался там и упорно тренировался, оттачивая свои боевые навыки.

Но в ходе соревнований…

Как обычно говорят? Для простых людей это просто крайне интересное развлечение!

На ринге Аой, надеясь усыпить бдительность соперника, развернула искусство воинов с Большой Снежной горы. Тело ее легко и грациозно изгибалось, точно танцуя, но в этот раз она добавила к этому Ледяную Доу Ци.

Чистая серебристая энергия с примесью морозного инея и кристалликов льда сверкала подобно драгоценным камням, производя головокружительный визуальный эффект.

А боевая тактика Какалуотэ была практичной и направленной на достижение конкретного результата. Он ловко увертывался от атак соперника, и каждая его уловка, каждый выпад вперед и режущий удар сбоку были настолько стремительным, что напоминали прыжок изголодавшегося гепарда!

Его короткое копье могло принимать разные формы, и во время выпада выпускало водоворот энергии, напоминавший ураганный столб.

Оба соперника великолепно проявляли себя на ринге, демонстрируя особые боевые приемы.

Да, все это были их «козыри», коронные удары. Например, плавный прыжок вверх и затем резкая атака вниз, сверкающий луч-острие, свистящий ветровой нож, свет столкнувшихся лучей Доу Ци…

Оба воина точно договорились как можно реже использовать простые приемы вроде блока и подобных банальностей.

Они вели дуэль так, словно просто показывали представление, используя только те приемы, которые красиво смотрелись и заставляли зрителей вздыхать от восхищения.

Даже простой выпад они совершали с непременным сопровождением пестрой Доу Ци. Даже если это скользящая увертка, то ее они исполняли обязательно с техникой миража.

И даже не обязательно, что это было нужно в боевых целях!

Толпа зрителей наблюдали за битвой с восторженным упоением, приветствуя очередной лязг мечей с диким воодушевлением, и звуковые и световые эффекты еще больше подзадоривали их.

Однако… в глазах многих читалось удивление вперемешку со страхом!

Среди зрителей было немало воинов высокого уровня, например, все сорок восемь бойцов, не прошедших в финал, а также много личных телохранителей аристократов, обладавших первоклассными навыками и недюжинной силой. Был здесь и глава Императорского корпуса воин Дик…

— Они как будто на борются, а танцуют! — недовольно пробормотал он. — В чем они в конце концов соревнуются — в том, кто сильней, или в том, чьи приемы эффектнее? Пусть они тогда сразу запускают фейерверк!

В день финала Дик всюду сопровождал маленького принца Чарли и одновременно, будучи одним из судей сегодняшних соревнований, он не переставая ругал двух сражающихся на ринге участников.

По его мнению, Какалуотэ держался сравнительно неплохо, а вот «снежная» воительница точно упражнялась в вышивании!

Все столкновения Доу Ци, цветной и холодной как лед, были вызваны этой девушкой. Что она делает? Сражается? Или показывает шоу?

Двэйн сидел недалеко от Чарли и, разумеется, он прекрасно слышал все недовольные восклицания Дика, и его улыбка с каждым гневным возгласом воина становилась все шире.

Аой превосходно справлялась со своей задачей. Похоже, старик Ланьхай очень четко обрисовал ей свои требования.

Когда Доу Ци двух воинов столкнулись в последний раз, ввысь взметнулся длинный столб серебристого света, заслонив собой солнце, так что зрителям показалось, что оно на миг тоже окрасилось в серебристый. Затем раздался глухой гул, вращающаяся волна разлетелась в разные стороны, и в этот момент Аой наконец… «проиграла».

Ее силуэт в небе, подобно утомившейся ласточке, плавно отлетел назад. Она упала за ринг, однако ее проигрыш вовсе не был позорным. Перевернувшись в воздухе, воительница плавно опустилась на землю.

Подняв взор, Аой глубоким взглядом посмотрела на Какалуотэ.

Лицо воина было строго, даже несколько… мрачно.

Аой кивнула ему, точно давая знак, а затем она медленно поклонилась, признавая свое поражение. Толпа позади издала громкий крик. Над стадионом повис оглушающий гул. Аой бросила взгляд в сторону Императорского дворца, а затем, не оглядываясь, побрела прочь в зону отдыха.

А на ринге стоял Какалуотэ, принимая восторженные крики зрителей!

Двэйн вздохнул. Он понял, что взор Аой в его сторону означал — Ты просил, я сделала.

Окруженный громоподобным рукоплесканием, Какалуотэ как будто несколько растерялся

Он отчетливо почувствовал, что его соперница вовсе не проявила свои настоящие способности.

Все эти великолепные и грозные приемы на самом деле ничего опасного из себя не представляли и мало могли навредить сопернику. Настоящая сила воительницы проявилась лишь разве что в обороне — своей необыкновенной скоростью реакции и отработанными ударами она отбила большинство атак соперника.

Какалуотэ отчетливо видел момент ее «поражения». Столкновения Доу Ци было отнюдь не достаточно, чтобы так далеко отбросить девушку.

Пока Какалуотэ ничего не понимая озирался по сторонам, утопая в всеобщем радостном реве, на ринг через специальный проход вышел Дэлон.

Его Светлость вышел в роскошном парадном наряде. Он крепко обнял Какалуотэ и принялся активно поздравлять его.

— Расслабься, парень! Не стой как истукан! Ты — победитель турнира, сейчас ты должен быть на подъеме. Улыбнись! Покажи мне свою улыбку! — тихо нашептывал воину Дэлон, крепче сжимая объятия.

Какалуотэ терзали сомнения, но, к счастью, вида он не подал.

— Но ведь она сама…

— Помолчи. Это мы обсудим после, — шикнул на него рыцарь. — Сейчас ты должен улыбаться, как настоящий чемпион! На самом деле, ты и есть чемпион!

А затем началась торжественная церемония.

В зоне вокруг площади разом подожгли фейерверк, и небо с гулом запылало разноцветными искрами, встреченное рокотом толпы.

Конечно, среди бела дня невозможно было вдоволь насладиться красотой фейерверка, но никто, кажется, не обращал на это никакого внимания.

Главный ворот Императорского городка распахнулись, и оттуда колоннами вышли гвардейцы в красных плащах поверх серебристых доспехов. Отовсюду послышались радостные приветствия.

Люди были приятно поражены и очень довольны. Пущенные в небо искры после взрыва еще долго оседали на землю. Как и положено по этикету, гвардейцы шагали стройными рядами, размахивая мечами и указывая ими в небо. Также красиво они вышли на площадь.

Все пятьдесят участников турнира выстроились вдоль ринга, наслаждаясь радостными криками возбужденной толпы… Среди них, конечно, был и наш господин герцог.

Он не хвалился своим титулом, но по сути он был единственный из участников, обладающий столь высоким титулом.

А затем началась церемония награждения, взволновавшая сердца собравшихся на площади людей!

Вышли несколько дворцовых чиновников, отвечающих за этикет. В руках они держали золотое блюда, на котором были красиво выложены значки.

Дэлон торжественно зачитал воззвание к рыцарям материка и правила рыцарского ордена. Благодаря магическому барьеру его голос охватывал каждый уголок площади. После этого пятьдесят участников со строгим выражением лица единовременно принесли присягу, выражая уважение к рыцарским законам. Было публично объявлено о вступлении всех участников турнира в «Орден меченосцев Империи».

Все они поклялись в верности ордену, пообещали изо всех сил охранять честь Ассоциации рыцарей и во что бы то не стало защищать рыцарскую веру, и т.д. и т.п.

Конечно… Объявление о вступлении в орден не касалось Двэйна и Аой, так как их положение было особым и не предполагало вступление в организации такого рода.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 528.2. Знак свыше (часть 1)**

Затем, под радостные крики толпы и звуки церемониального оркестра, глава Ассоциации Дэлон лично приколол значок рыцаря на грудь каждого участника и произнес:

— Я, как глава Ассоциации рыцарей, объявляю вас рыцарями!

Каждый воин, помимо значка, получил из его рук по короткому мечу с символикой Ордена Меченосцев.

Затем, Дэлон отошел в сторону, и на ринг поднялся председатель профсоюза магов, Ягэдуг.

Он был одет в торжественную мантию черного цвета. Позади него выстроились дворцовые стражи, держащие перед собой по длинному мечу.

— От имени профсоюза я поздравляю вас с получением титула рыцаря.

Ягэдуг всегда славился умением «говорить на публику»

Новость, имевшая хождение прежде, подтвердилось. Профсоюз магов подарил каждому участнику очень ценный подарок: рыцарский меч с наложенным на него особым заклинанием.

Эти мечи были изготовлены из очень качественного железа, однако с точки зрения магии, заклинания, наложенные на них, были всего лишь простенькими усилителями силы и скорости, смешенные с магией накопления энергии. Не сказать, что это было каким-то уникальным сочетанием.

Однако, для рыцарей это уже был бесценный подарок! В конце концов, на материке любое заколдованное оружие считалось очень ценным.

Как чемпион турнира, Какалуотэ получил золотые рыцарские доспехи, в то время как остальные — только серебряные… Он не годились для сражений, ведь и золото, и серебро — металлы очень мягкие, но зато они стал для участников замечательным памятным трофеем, к тому же еще и очень дорогостоящим.

Великолепные роскошные доспехи, титул рыцаря, заговоренное оружие, врученное председателем магов и еще.. радостные приветствия тысяч жителей Империи. Плюс ко всему — признание и поддержка со стороны императорского двора…

Лица большинства воинов светились гордостью и признательностью.

Но главное событие дня было еще впереди.

На ринг вынесли копье Лонцзынуса!

Двэйн со своей стороны предусмотрительно залатал царапины и трещины на его корпусе.

Все же, золотое крестообразное копье было изрядно повреждено и в любой момент могло переломиться пополам. Двэйн использовал расплавленное золото и приварил его в местах крупных трещин. Затем он обложил его толстым слоем мифрила и горного хрусталя, поэтому священное копье теперь сияло так ярко, что слепило глаза всякому, кто смотрел на него. Императорские стражи подняли огромный золотой каркас, а Дэлон рывком сдернул с него черную ткань.

Когда на золото упали солнечные лучи, и оно загорелось ярким светом, многотысячная толпа разом погрузилась в молчание, а затем последовал бурный всплеск радости и восхищения!

Дэлон со строгим видом торжественно взял копье в руки и поднял высоко вверх.

Его выражение лица в этот момент изрядно позабавило Двэйна. А Дэлон действительно умеет ломать комедию! Прежде он невозмутимо кинул копье магу, а теперь так осторожно держит его в руках.

А затем…

Все участники турнира, теперь уже рыцари Империи, одновременно преклонили колено перед священным оружием и произнесли слова клятвы.

Когда копье вновь оказалось в руках Дэлона, тот глубоко вздохнул. Последний, самый важный момент настал!

Он торжественно протянул копье…

…стоящему за ним принцу Чарли!

Десятилетний принц Чарли сегодня не был одет в парадные одежды. Вместо этого на нем была очень броская военная форма. Он был всего лишь ребенком, но легкие золотистые доспехи, сделанные на заказ под его размер, да еще и ажурные и великолепные старинные узоры на них — все это было произведено на фабрике Двэйна.

Великолепно! Несравненное великолепие!

Поэтому когда Дэлон передал копье Лонцзынуса принцу Чарли, у людей вокруг невольно возникло странное чувство, как будто одежда принца была сделана специально для того, чтобы идеально гармонировать с копьем.

Этого намеренно добивался Двэйн. Он внимательно изучил копье, а затем придумал для Чарли доспехи в подобном стиле, особенно такой же яркий золотистый блеск, сливавшийся с блеском священного оружия.

Этот обман зрения было одно из тех результатов, к которым стремился маг…

Сегодня на площади должен был появиться принц-регент и, как нынешний властелин Империи, принять из рук Дэлона копье Лонцзынуса и передать его новому Ордену меченосцев Лоулани, и это было бы главным действом церемонии, означающим, что с этих пор именно рыцарскому ордену предстоит охранять священное оружие.

Но принц Чэнь лишь прислал на площадь голубя, и завершить дело отца пришел принц Чарли.

В любом случае, толпа вряд ли что-то заподозрит… Если только не случится ничего незапланированного. Маленькому принцу Чарли, скорее всего, тоже впоследствии предстояло принять монарший титул, ведь принц Чэнь уже давно в сердцах людей воспринимался как нынешний государь, пусть и под официальным титулом принца-регента.

— Примите мои поздравления, — во всю глотку закричал принц Чарли.

Голосок его звучал очень слабо, но его с детства обучали строгому дворцовому этикету, а потому он был хорошо подготовлен к подобным выступлениям. Держался он царственно, его голос многократно усиливали магические барьеры, а с помощью маленького изобретения Двэйна он, казалось, принадлежал уже не ребенку, а юноше.

— Все вы — смелые войны Империи, гордость рыцарства. Я надеюсь, что кровью и жизнью будете защищать вашу честь и умножать вашу славу!

Сказав это, Чарли поднял копье высоко вверх и глубоко вздохнул, собираясь с силами для громкого клича.

— Да благословит Небо Лоулань! Да благословит Небо нашу страну!

Когда этот клич раздался над площадью, все гвардейцы принялись громко вторить ему.

— Да благословит Небо Лоулань! Да благословит Небо нашу страну!

Затем этот клич подхватила толпа, и все больше и больше людей в один голос выкрикивали его.

— Да благословит Небо Лоулань! Да благословит Небо нашу страну!

Никто не заметил в этом лозунге никакого подвоха, и тем более никто не обрати внимание на некоторые изменения, произведенные в нем Двэйном.

Потому что раньше в содержании таких лозунгов непременно должно было содержаться «Боги благословят Лоулань»!

Когда атмосфера на площади накалилась до предела, бесчисленное множество пар глаз устремились на принца Чарли. Но в этот самый миг…

\*Кхр!!!\*

Источником этого звука было копье, покоящееся в руках маленького принца.

Все тут же увидели, как из копья тотчас вырвались тысячи золотистых лучей и все они, подобно остром мечам, устремились вверх!

Ослепительное золотистое сияние словно туман поглотило принца и его окружение! Чарли стоял прямо в центре ярко пылающего огня, и в этот момент он был похож на божество!

В этот самый миг копье вновь засияло дивным светом!

Все золотистые лучи вдруг соединились вместе, и даже солнце казалось тусклым на фоне их блеска.

Золотистые лучи образовали большой световой экран.

Многотысячная толпа разом остолбенела, уставившись на чудесное явление!

По экрану вдруг пошли волны, а затем кто-то с удивлением закричал:

— Смотрите! на нем что-то есть!

Да, действительно там что-то было!

На золотистом экране внезапно появилось изображение!

На нем тысячи рыцарей с величественным видом поднимали копья, сливаясь в один поток. В их движениях чувствовалась огромная мощь, как будто они собирались пойти в атаку. И действительно, они вдруг сорвались с места и подобно огромному валу устремились в бой!

Затем на изображении начали один за другим появляться воинственные рыцари. Лица их были нечетки, но каждый был подобен легендарным древним героям. Они высоко поднимали свое оружие, на доспехах сияло множество царапин и трещин, и во всем облике их чувствовалась невероятная мощь! Все они были одеты в золото.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 528.3. Знак свыше (часть 2)**

Первый. Второй. Третий…

Изображение замелькало, кто-то в толпе принялся считать их. Когда пронесся последний силуэт, кто-то внезапно громко закричал.

— О, Небо! Их двенадцать! Это же двенадцать рыцарей из Священной Лоулани! Рыцари Священной Лоулани!

Толпа взревела! На золотистом экране, парившем в небе, наконец, появилось изображение человека, которого они так ждали. Люди почувствовали себя счастливыми.

Над огромным Императорским городом возник далекий царственный силуэт, возвышавшийся над всеми. Он высоко поднял копье Лонцзынцса, принимая приветствия и поклоны бесчисленного множества рыцарей. Силуэт медленно приближался, превращаясь в золотистое пламя.

А затем экран внезапно исчез! Силуэт внутри него вдруг многократно увеличился, сгорая, точно соломенный тотем!

— Неужели это…

— Неужели это…

— Неужели это…

Повсюду раздавались изумленные возгласы.

Наконец, кто-то произнес:

— Это же Великий Император Арагон!

Световые лучи внезапно деформировались, превратившийся в поток золотистых звезд, полетевших вниз к земле. Разлетевшись в разные стороны, они вновь взмыли в небо, а затем посыпались на головы толпившихся на площади людей.

В этот момент огненный силуэт вспыхнул вновь и расправил два золотистых крыла.

Взмахнув ими, он медленно опустился на голову принцу Чарли, все еще высоко державшему копье.

Утопая в удивленных, потрясенных и восторженных криках, прекрасные крылья легонько, как будто с нежностью, обняли принца Чарли.

Золотистый силуэт медленно опускался вниз, пока, наконец, не слился с фигурой маленького принца воедино.

Когда крылья вновь распрямились, люди уже не видели огненного силуэта, но зато увидели стоящего на ринге принца Чарли, у которого за спиной подрагивали два великолепных золотистых крыла.

Яркие лучи постепенно исчезли. На глазах у изумленной публики крылья рассыпались на маленькие золотистые пылинки и постепенно растворились в воздухе…

Наступила тишина.

Гробовая тишина.

Несколько минут люди на площади остолбенело смотрели перед собой. Даже гвардейцы и солдаты из управления безопасностью удивленно озирались по сторонам.

Каждый своими глазами увидел, как принц Чарли словно «пробудил» священное оружие богов!

Каждый своими глазами увидел, как древние герои-основатели государства, призраки двенадцати рыцарей ожили в руках маленького принца!

Каждый своими глазами увидел, как из светового экрана вышел государь, точь-в-точь похожий на Великого Арагона, превратился в огненный столб и вселился в тело принца Чарли…

В голове каждого присутствующего возникла мысль: неужели наш маленький принц и есть император, выбранный Небом? Неужели он святой?

Молчание тут же сменилось шквалом громких восторженных криков, которые словно цунами разнеслись над площадью!

Большинство людей и сами не знали, что они кричали, но в этот момент сердца людей были наполнены волнением, смешанным с потрясением. Им нужно было как-то выразить переполнявшие их чувства.

Принц Чарли по-прежнему сжимал в руке копье. На его нежном лице не было ни тени паники.

Что это?

Что это сейчас было?

Что в итоге произошло?

Спрашивали друг у друга растерянные люди.

В это время с ринга раздался грозный голос! Он явно принадлежал пожилому человеку и звучал мощно, с помощью магических барьеров распространившись по всей площади.

Аристократы, воины, простолюдины — все отчетливо услышали этот голос!

Это говорил Ягэдуг, председатель профсоюза, высший руководитель всех магов материка.

— Попрошу тишины!

Этот простой, но властный голос вмиг успокоил волнение каждого из присутствовавших на площади людей. Затем председатель подошел к принцу Чарли и на глазах у всех этот человек, обладавший едва ли не самым почетным положением в общества, медленно поклонился ему.

Это был самый почтительный поклон из всех принятых этикетом.

Председатель видел и императора, и Папу, но никому из них никогда не кланялся. Однако он вдруг неожиданно выразил уважение маленькому принцу, отдав ему самый низкий поклон

В толпе послышался ропот возмущения.

Ягэдуг с самым торжественным видом повернулся к публике и твердым властным голосом объявил:

— Это не магия! То, что мы сейчас увидели — это не магия! Это знак свыше! Это Небо, духи героев, основавших Империю, это дух Великого Императора Арагона появился перед нами! Я, как председатель профсоюза магов, подтверждаю тот факт, что это не результат магии, это настоящий знак свыше!

Притихшая толпа ловила каждое его слово.

— Это Небо говорит с нами! Оно великодушно дарует нам нового императора!

Сказав это, Ягэдуг повернулся и протянул руки к… естественно, к принцу Чарли!

— Да благословит Небо наше государство! Да благословит Небо нашего императора!

Очень скоро почти все громко выкрикивали этот лозунг.

На глазах у Двэйна в толпе возникло движение. Он тут же подошел к маленькому принцу и, поклонившись, понял обе руки к небу и закричал:

— Да благословит Небо нашего императора!

Многие тут же последовали его примеру. Люди начали вторить ему, сначала стоящие на ринге, затем и другие принялись кланяться принцу, и вскоре уже вся площадь в один голос кричала «Наш Император»!

— Императору десять тысяч лет!

— Императору десять тысяч лет! Империи десять тысяч лет!

Общее возбуждение подобно болезни захватила всех.

В этот момент люди как будто разом потеряли разум! Очень мало кто задумался над тем, что произошло. Почти никому в голову не пришла мысль о том, что перед ними никакой не император, а всего лишь принц!

Однако большинство думало так: раз даже председатель профсоюза магов подтвердил, что это не магия, а знак свыше, что дух Императора-основателя и его двенадцати верных рыцарей ожили, чтобы даровать народу нового государя… Разве может быть в этом какая-то ошибка?

К тому же… Хотя Чарли еще не был императором, но ведь в любом случае через пару лет он все равно им станет!

Поэтому что такого в том, чтобы кричать в его честь: «Императору десять тысяч лет»?

Несколько десятков тысяч пребывали в безумии, либо в возбуждении, либо в растерянности, а некоторые даже чуть ли не падали в обморок. Но их голоса слились в один оглушительный рев.

Прославление лозунгом «Императору десять тысяч лет» предназначалось маленькому принцу Чарли, стоящему посредине ринга!

Услышав радостные крики толпы, Двэйн довольно улыбнулся. Он потихоньку отступил назад и затерялся в кучке стоящих на ринге людей.

Над площадью стоял такой оглушающий гомон, что казалось, что барабанные перепонки вот-вот лопнут.

Обезумевшая толпа невольно теснилась ближе к центру площади, возникла толкотня.

Атмосфера накала эмоций на площади достигла своего пика…

В этот самый миг со стороны дворца раздался барабанный бой.

А затем несколько слабо, точно испуганно, прозвучал рог. Это был обычный армейский призыв.

Толпа, услышав его, постепенно успокоилась.

Люди замолчали и с любопытством посмотрели в сторону дворца.

Потому что все прекрасно знали, что это означало!

Это был традиционный сигнал, так называемый «погребальный звон», означавший, что нынешний император ушел в мир иной.

Когда прозвучала траурная мелодия, настроение толпы кардинально изменилось!

Теперь все были оповещены о том, что император Август Шестнадцатый внезапно скончался.

Чересчур внезапно!

Однако для каждого присутствовавшего на площади этот звук приобрел какую-то необыкновенную таинственность.

Неужели… неужели это и в самом деле знак Неба?

Только что в мир явились духи героев и выразили свою волю, а потому вдруг внезапно скончался Император!

Неужели это… и есть Воля Неба?

Погрузившись в молчание, толпа начала пятиться назад.

А в это время ворота во дворец неожиданно распахнулись, и оттуда вышел корпус гвардейцев, прокладывая путь для человека, который внезапно появился за их спинами.

Его Высочество, принц-регент, был одет во все черное. Выражение лица его было суровым, в глазах читался легкий оттенок грусти. Он медленно шел в сторону площади.

Никто не говорил ни слова. Все наблюдали за тем, как принц Чэнь медленно идет сквозь толпу.

Государь, ни слова не говоря, неторопливо взошел на помост и посмотрел на принца Чарли, сжимавшего копье Лонцзынуса.

Принц-регент оглядел толпу, и всякий, кто сталкивался с ним взглядом, тотчас опускал голову.

Все эти люди внезапно вспомнили о своем недавнем кличе «Императору десять тысяч лет» и подумали, а не ему ли они его адресовали? В конце концов, именно принц Чэнь должен был унаследовать императорский титул.

— Я знаю, сегодня праздничный день, — тихо сказал принц Чэнь.

Магические барьеры разнесли его спокойный голос по всей площади.

— Я также знаю, что сегодня день возрождения Ассоциации рыцарей, а также день развития военного дела Империи. Сегодня целый ряд преданных стране воинов получили титул рыцарей-защитников, и подтверждением того служит значок, приколотый к их одежде… Я очень этому рад, однако, — принц Чэнь внезапно помрачнел. — Сожалею, граждане Империи, но я пришел сюда, чтобы объявить об одном печальном известии.

Из толпы послышался ропот.

Принц Чэнь кашлянул. В этот момент он выглядел очень осунувшимся.

— Только что, — принц Чэнь глубоко вздохнул, — мы услышали печальный звон. Мой отец, Его Величество император Августин Шестнадцатый, к несчастью, скончался от болезни.

Толпа зашумела.

— По закону Империи, я пришел сюда, чтобы объявить завет Августина Шестнадцатого! — строго объявил принц Чэнь. — По его завещанию, трон переходит к…

На этом толпа внезапно замолчала, в ожидании глядя на ринг.

— ….принцу Чарли.

— Мой сын, который сейчас стоит перед вами, унаследует титул Августейшего Императора!

Чарли?

Почему вдруг принц Чарли?

Старый император не захотел передать престол могущественному принцу Чэню? Вместо этого он даровал его принцу Чарли?

Через поколение?

Это казалось невозможным, но в памяти каждого всплыл недавний «знак свыше», явно указавший на принца Чарли со священным копьем в руке!

Он… избранный Небом государь…

— Престол перейдет принцу Чарли, — медленно проговорил принц Чэнь. — Управление государства будет управляться временным регентом… Это завет, который оставил после себя почивший Император… Траур по нему будет длиться десять дней.

Когда принц Чэнь договорил, Двэйн глубоко вздохнул. Он первый подошел к принцу Чарли и поклонился, а затем поцеловал его руку.

— Императору десять тысяч лет!

Подняв голову, он сосредоточенно произнес эту фразу.

Затем, к принцу подошел Камисилуо и проделал то же самое.

— Императору десять тысяч лет!

На ринг один за другим поднимались чиновники, аристократы и все целовали перстень Чарли…

Последним подошел к сыну принц Чэнь. Он погладил его по голове и заключил в крепкие объятия…

— Приветствие Императору! — скомандовал глава корпуса Императорской гвардии.

Все гвардейцы разом преклонили колено и отдали честь.

Наконец многотысячная толпа тоже начала опускаться на колени…

— Императору десять тысяч лет!

Когда толпа принялось торжественно выкрикивать это, Двэйн взглянул на принца Чэня. Они обменялись долгими взглядами.

Лицо принца Чэня по-прежнему было печально, а глаза Двэйна довольно улыбались…

Представление благополучно завершилось, Ваше Высочество!

Последующее торжество, думаю, освещать не стоит, ведь оно проходило точно так же, как и большинство подобных мероприятий. Длинный путь, наконец, достиг своего финала…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 529.1. Весенняя тоска**

Над огнем в камине грелся большой медный чайник. Время от времени из-под его крышки просачивались струйки белого пара. Бурлила, закипая вода. По комнате распространялось дивное благоухание, успокаивая и создавая комфорт и уют.

Двэйн смотрел на огонь. Когда вода в чайнике вскипела, он осторожно снял его с огня и наполнил стоящую перед ним плошку изумрудной жидкостью. От нее тут же повалил густой пар и аромат лекарств, смешиваясь с едва уловимым запахом свежезаваренного чая.

Двэйн вздохнул и, обеими руками взяв чашку, поднес ее к губам, пробуя температуру. На лице его появилась довольная улыбка:

— Ладно, старик. Время пить чай!

Рядом с ним в мягком кресле сидел маг девятого уровня из профсоюза. Это был известный на весь мир изобретатель, устрашающий всякого члена профсоюза, сумасшедший учитель Айликэ. В данный момент он лениво развалился на кресле, запустив ноги в теплый ковер.

Теперешний Аликэ выглядел уставшим и сильно постаревшим. Он мало походил на того могущественного мага, волосы его были взъерошены, лицо побледнело и осунулось, и вообще он был болезненно худ… Кожа на его лице сморщилась и обвисла, и все это ясно указывало на то, что его внутренний огонь жизни догорает свои последние дни…

— О, я больше всего на свете ненавижу пить эту гадость, — проворчал Айликэ.

Двэйн подошел и, приподняв голову старика, помог ему осушить половину чашка, а затем рассмеялся:

— Учитель, знаете ли Вы, что мой брат в восемь лет пил это лекарство намного смелее, чем Вы.

— О, правда? Но ведь мне уже не восемь, а сто восемь, — зло пробормотал старик, тяжело переживая горький вкус смеси. — Сможет ли твой брат дожить до моего возраста?

Сказав это, старый маг снова опустился в кресло.

— Вот черт! Почему сделанное тобой лекарство такое горькое… Запах вроде ничего, но во рту как будто мышь сдохла!

— Прошу прощения, — ехидно усмехнулся Двэйн. — Вы, кажется, путаете лекарство с медом. В принципе, если слишком горько, то я могу добавить немного сахара.

— Не надо… Я стар, сахар вреден для моих зубов, — невнятно пробурчал Айликэ.

На самом деле, за эти короткие два года маг очень заметно постарел.

Кожа его была дряблой, во рту не хватало нескольких зубов… Вид у него был весьма пугающим. Когда Двэйн впервые увидел этого старца, а это произошло три года назад, он был полон сил и горделиво расхаживал по внутреннему саду профсоюза. Тогда он активно занимался исследованиями и о некоторых из них даже рассказал Двэйну.

Но теперь Айликэ постарел и сделался почти немощен.

На самом деле, для мага, обладающего силой девятого уровня, сто лет был еще не возраст. Например, глухой Инэрнэйсы был несколько старше Айликэ, однако здоровье его еще пока не подводило.

Столь быстрое «увядание» Айликэ объяснялось тем, что он всегда все свои силы отдавал исследованиям магических предметов. Он почти беспрерывно торчал в лаборатории, занимаясь опасными для здоровья экспериментами.

Много лет подряд по лаборатории витало огромное количество ядовитых и опасных лекарственных испарений. Все эти вредные вещества негативно сказывались на здоровье мага, способствуя тому, что его могущественные магические силы постепенно травмировали его тело… Поэтому теперь он фактически превратился в беспомощного инвалида.

— Открой окно, мальчик. Сегодня так ярко светит солнце, — хрипло проговорил Айликэ.

Двэйн тут же распахнул форточку. Снаружи и в самом деле светило ранее весеннее солнце. С юга прилетели птицы, и сейчас они звонко пели в саду, на стенах показались первые цветы неизвестного растения.

Обернувшись, Двэйн увидел съежившуюся в кресле фигуру…

Очевидно, ранняя весна и слабые морозы очень плохо действовали на учителя Айликэ.

Сердце Двэйна мучительно сжалось. Он тихонько подошел к старому магу и укрыл его теплым пледом.

— Я могу отнести Вас в сад, — глядя ему в глаза, сказал юноша.

Это была загородная усадьба, принадлежащая Двэйну. На самом деле, он и сам не знал в точности, каким имуществом владеет в столице. Маленький Джек действительно умел зарабатывать, а потому сейчас у Двэйна было столько владений, что он и сам уже не мог сосчитать.

Эта усадьба находилась к востоку от столицы, на берегу реки, примыкая вплотную к Великому каналу.

Дом был построен на крошечном утесе с изгородью, оплетенной длинной лозой, на которой к весне появились первые бледно-зеленые листья. С пригорка можно было любоваться видом на знаменитую западно-восточную аорту Империи — большой канал Голубая волна.

Всмотревшись вдаль, можно было увидеть, как по реке сновали туда-сюда судна торговых компаний. На мелководье группы бурлаков то и дело изо всех сил тянули очередной корабль к берегу, где-то вдалеке смутно раздавались их громкие возгласы.

Ранним весенним утром в лучах ослепительного солнца все, казалось, находилось в непрерывном движении. Кроме сидящего в кресле старца.

Айликэ тихо наслаждался открывавшимся отсюда пейзажем.

Горы, журчание воды, шелест травы и листьев, солнце и цветы…

В глазах старика мелькнула алчность, как будто он отчаянно старался запомнить все увиденное…

— И не наглядеться…

— Как странно, — вслед за этим внезапно пробормотал старик. — Мне всегда было любопытно, почему я никак не могу наглядеться на все это…

— Ответ очень прост, — громко рассмеялся Двэйн. — Когда Вам станет лучше, я отвезу Вас на северо-запад. Там Вы увидите бескрайние степи, ярко-зеленые поля и далекие снежные горы. Думаю, Вам понравится.

Айликэ усмехнулся и спокойным взглядом посмотрел на Двэйна.

— Довольно, юноша, не успокаивай меня. Я знаю, что со мной происходит… Не забывай, что это я тебя учил целительству.

Сказав это, старик с трудом встал, а затем слегка нагнулся и, протянув руку и опершись на кресло, попробовал дотянуться до маленького белого цветочка у его ног.

Нежные лепестки этого цветка маг вскинул брови, в глазах его сверкнуло любопытство.

Сердце Двэйна смягчило. Подойдя поближе, он помог учителю сорвать этот цветок.

— Не нужно, — покачал головой Айликэ.

Он слегка отвел руку Двэйна и тихим голосом сказал:

— Не срывай его… Если ты сорвешь его, он умрет.

Старик сказал это со смешанными чувствами. Пальцы его осторожно коснулись лепестков цветка. Затем он также легонько коснулся других цветов. В глазах его мелькнул смутный огонек надежды. Наконец он положил руку на колено и откинулся назад.

— Пусть живет, — вздохнул старый маг.

Двэйн почувствовал, как увлажнились его глаза. Он кашлянул, нарочно отвернувшись от Айликэ и быстро смахнув слезы, катившиеся у него из глаз.

В это время маг снова лег в свое кресло и, закрыв глаза, улыбнулся.

— Ты еще не рассказал мне, юноша, как тебе удалось убедить Ягэдуга принять твои требования. Я и не думал, что он, в самом деле, поможет тебе на площади.

— Очень просто, — усмехнулся Двэйн. — Я лишь сказал ему три фразы, и он тут же согласился.

— Что за фразы?

— Во-первых, я сказал ему «Профсоюз вечно враждует с религиозной общиной, не так ли?».

— Все верно, маги ненавидят этих мошенников.

— Во-вторых, я сказал ему: если принц-регент взойдет на престол, то он будет называть Папу «крестным отцом». Желает ли профсоюз увидеть, как заносчивый старикан еще больше похваляется перед всеми?

— Да… Конечно, не желает. Или, по крайней мере, будет не слишком этому рад.

— В-третьих, я сказал ему: принц Чарли согласен почитать председателя Ягэдуга, как своего учителя, и поучиться у него магии.

Айликэ остолбенел, а затем громко рассмеялся.

— Очень интересно! Двэйн, да ты просто-напросто хитрая лиса! Если так, то святые мошенники потеряют Императора-крестника. А у нашего председателя появится ученик императорских кровей. У профсоюза будет отличная возможность надавить на храм, от такого старый хитрец не в состоянии отказаться. Однако…

Айликэ на миг погрузился в раздумье.

— Однако раз императорский двор не хочет видеть императором крестного сына Папы, то получается, что он согласен видеть императором ученика председателя профсоюза?

— Это не одно и то же, — вздохнул Двэйн. — Мошенники из храма хотят власти, и Папа всегда стремился иметь как можно больше полномочий и влияния. Но профсоюз магов — это другое дело, их амбиции не так высоки. Магам не интересна политическая власть, а для что касается двора, то он лучше поддержит профсоюз, чем будет терпеть зазнайство Папы. У магов лишь одно требование — подтвердить их привилегии и нераспространение на них законов Империи. В остальном, профсоюз не будет представлять для императорского двора никакой угрозы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 529.2. Весенняя тоска**

— Это очень хорошая идея, — усмехнулся старик, но затем больше не стал обсуждать этот вопрос.

Через некоторое время старый маг закрыл глаза, точно намереваясь поспать.

Двэйн с облегчением вздохнул. Лекарство, которое он только что приготовил для Айликэ, содержало в себе компонент, способствующий крепкому сну. Старик, похоже, не спал всю ночь… Болезнь отнимала у него последние силы!

Осадок ядовитых веществ в его организме разъедал его изнутри. Через много лет состояние его здоровья дошло до критической точки, что даже самые искусные маги не могли предотвратить его разрушение.

Болезнь Айликэ с каждым днем прогрессировала все быстрей! Его сердце, легкие, а также нервная система — все было отравлено и ослаблено. В припадке даже каждый вздох, каждое сердцебиение причиняло ему невыносимую боль.

Но проблема была в том, что Айликэ, отменно разбиравшийся в лекарствах, на удивление отказывался принимать «Ледяную ягоду».

Причина заключалась в том, что он хотел в последние свои минуты сохранить ясность сознания.

В последнее время он старался использовать каждую минуту своего бодрствования, чтобы упорядочить все свои достижения в области исследования магии и составить из них отдельную книгу.

Поэтому, даже когда ему было плохо, старик все равно отказывался от приема сильного обезболивающего. Пусть даже боль парализует весь его организм, он все равно настаивал на сохранении сознания в ясности.

— Двэйн…

Двэйн отвез его обратно в комнату и уже собирался уходить, как вдруг глаза Айликэ приоткрылись, и изо рта его вырвался сдавленный крик.

Двэйн тут же подлетел к нему и тихо спросил:

— Вам что-нибудь нужно?

— Обещай мне кое-что.

Двэйн вздохнул и улыбнулся:

— Вы можете сначала поспать, а потом мы поговорим.

Айликэ слабо улыбнулся:

— Я боюсь, что если сейчас усну, то больше уже никогда не проснусь. Мы оба знаем, что это вполне может произойти.

Губы юноши крепко сжались. Он ничего не сказал.

— Книга, в которой записаны все мои исследования, я отдаю тебе… — на этом Айликэ тяжело вздохнул. — Помоги мне доставить ее в профсоюз… Пусть другие маги тоже узнают об этом. Ты верно говоришь, результаты исследования должны быть доступны другим людям, а не пылиться в ящике столе.

— Да, я внимательно изучу Ваши результаты, а затем поделюсь ими с другими магами. Я открою в школе магии новый курс.

— И еще… Два моих ученика… — вздохнул Айликэ. — Я уже списался с ними. После моей смерти они покинут профсоюз и отправятся к тебе. Я боюсь, что после моей смерти они не смогут существовать без чьей-то надежной поддержки. Ягэдуг будет к ним относиться предвзято. Если они будут у тебя, я буду спокоен.

— Хорошо, я позабочусь о них, — тут же пообещал Двэйн.

— И еще…

Глаза старика внезапно округлились, он пристально посмотрел на юношу, и голос его задрожал, как будто он изо всех сил старался не потерять сознание.

— Я знаю… В профсоюзе работают достаточно консервативные люди, но я надеюсь, ты понимаешь, что на самом деле не все из них — плохие. Может быть, разве что слишком сильно цепляются за традиции. Поэтому возможно впоследствии ты сможешь сотрудничать с ними. Но прошу тебя, не доставляй им лишних неприятностей… В конце концов, я и твой учитель Гендальф вышли именно оттуда. Если… Если в будущем у тебя с профсоюзом возникнет жесткий конфликт, то, я ведь знаю, у тебя достаточно сил, чтобы стереть его с лица земли, но я прошу тебя… Прошу тебя, пообещай мне!

— Я… — Двэйн тут же все понял и, не колеблясь, поклялся. — Я обещаю Вам! Даже если все будет плохо, я ни за что не допущу, чтобы профсоюз закрылся! Я непременно сохраню его.

Айликэ спокойно улыбнулся. Он лег в кресло и закрыл глаза.

Двэйн потихоньку направился к выходу, но старик вдруг снова окликнул его.

— Ладно, — усмехнулся Двэйн. — Поспите, пожалуйста. Если у Вас есть еще что-то мне сказать, то вечером мы снова поговорим.

— Нет, думаю, мне лучше сказать сейчас, — лицо старика озарилось почти детской улыбкой. — Это мое последнее желание, относительно меня…

Двэйн кивнул и мягко улыбнулся:

— Хорошо. Говорите. Я непременно помогу Вам.

— А… — несколько стыдливо улыбнулся старик. — На самом деле, я тот еще тщеславец… В школе, которую ты организовал, стоит статуя Гендальфа, прямо в самом начале коридора… Ты говоришь, что стоит только опубликовать свои исследования, чтобы значительно сдвинуть прогресс в магической науке… Тогда, у меня тоже есть возможность быть изображенным в виде скульптуры, которую поставят рядом с Гендальфом. Не так ли?

Двэйн остолбенел. Он не ожидал от столь великодушного человека таких слов. На его детском лице вновь появилась улыбка.

— Не волнуйтесь, учитель. Вы многое пожертвовали магической школе, теперь еще дали мне свою книгу с исследованиями… Я обещаю, что поставлю Вам памятник на втором месте после Гендальфа.

— Ха-ха, теперь я доволен, — старик, наконец, закрыл глаза. — Всю свою жизнь я посветил науке. Как жаль, что у меня не было времени взять себе больше учеников, лишь только этих двух остолопов, которые практически ничему не научились. Однако после моей смерти я надеюсь, что мои труды не пропадут даром, и многие поколения магов будут учиться по моей книге. И хотя никто не будет называть меня учителем, однако, моя статуя будет стоять в школе, и все ученики будут знать, что то, что они учат, разработал я, старик Айликэ… Ха-ха… Я очень рад.

Старый маг изрядно утомился. Он слегка махнул рукой.

— Ладно, беги, юноша. Я пожалуй вздремну…

— Да, вечером я принесу Вам Ваши любимые грецкие орехи, — тихо засмеялся Двэйн и увидел, как старик закрыл глаза и тут же погрузился в крепкий сон.

Дыхание его было ровным, как у спящего младенца.

Двэйн ласково посмотрел на него, а затем на цыпочках вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Айликэ крепко спал…

Его догадка сбылась.

Он больше не проснулся.

В Империи Лоулань весной девятьсот шестьдесят пятого года, член профсоюза, маг девятого уровня, учитель Айликэ, скончался от тяжелой болезни. Умер он спокойно, во сне. На лице его застыла довольная улыбка, потому что все свои желания он передал человеку, которому бесконечно доверял.

Он ушел, ни о чем не сожалея.

Всю свою жизнь этот выдающийся маг посвятил науке. Его смерть не вызвала бурю эмоций у жителей Империи, потому что его слава по сравнению с Гендальфом не была столь громкой. Из простых людей о нем почти никто не слышал, ибо он почти все время пропадал в башни профсоюза, совершая новые открытия.

Однако он оставил после себя немало ценного наследия!

За свою жизнь он тщательно исследовал немало магических предметов и сделал бесчисленное количество открытий. Например, он изобрел летающую метлу, которую сейчас активно использовал отряд десептиконов.

Все его открытия кардинально измели жизнь материка.

Через два дня после смерти Айликэ, Двэйн зашел в коридор школы магов.

Там была установлена статуя, прямо рядом со статуей Гендальфа.

Улыбка учителя была замечательно передана в скульптуре, и от этого издалека она казалось живой. Старик был одет в свою старую потрепанную мантию, скрываемую начесанной бородой.

«Учитель Айликэ, маг девятого уровня, специалист по магическим предметам. Он внес огромный вклад в науку и культуру магов. Многие поколения будут пользоваться оставленным им наследием. Он — тот, кто осветил путь магов и даровал им надежду».

Так гласила надпись под статуей. Двэйн собственноручно сделал ее.

Глядя на скульптуру, Двэйн почувствовал глубокую печаль. Он протянул руку и легонько коснулся бороды учителя.

— И все же Вы слишком жестоки… Ваше предсказание сбылось, и Вы уснули, чтобы больше никогда не проснуться… Но не волнуйтесь, я непременно выполню все Ваши желания!

Сказав это, Двэйн еще немного постоял рядом со скульптурой, а затем привел в порядок свой костюм и низко поклонился ей.

Это был традиционный поклон ученика своему учителю, принятый у магов.

— И хотя я не являюсь Вашим прямым учеником, однако Вы многому научили меня, Айликэ… Мой учитель!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 530.1. Оборонительная линия Касперский**

За несколько дней в столице произошло несколько крупных событий.

На церемонии награждения победителей турнира, после появления знака свыше, обстановка накалилась до предела, так, что многие точно обезумели. Воспользовавшись создавшимся положением, принц Чэнь и Двэйн сумели обстряпать дело с передачей власти, причем, надо сказать, весьма грязно.

Двэйну этот поступок казался гнусным, прививавшим людям любовь к суевериям! Однако принц Чэнь был вполне доволен.

Некоторые не хотели верить в случившееся, ведь, в конце концов, не все же зрители были круглыми дураками, и многие из них не купились на проделку Двэйна и принца. Однако… имея столь важного союзника, как председатель профсоюза, принц и герцог сумели добиться значительного успеха, тем более что Ягэдуг самолично подтвердил, что все это не было магией…

Кто же обладал таким же весомым голосом в отношении магии, как не председатель профсоюза магов?

Это тщательное спланированное «суеверие» возвело фигуру принца Чарли в ореол святости.

И пусть кто-то выступит против. Пусть кто-то с подозрением отнесется к этому.

В конечном счете, принц Чэнь публично объявил волю почившего императора, и это вопрос о передачи трона уже мыслился как свершившийся факт. Несколько тысяч людей лично слышали речь принца-регента, кто же теперь будет противиться этому?

Похороны Августина Шестнадцатого прошли не столь торжественно, но и не то что бы слишком просто. Все правила этикета были соблюдены, в полной мере завершившие правления этого монарха.

Следующей шла церемония коронации нового императора.

В самом большом зале дворца принц Чэнь взял под руку маленького сына и проводил его на трон. Он смотрел, как ему на голову одевают великолепную корону, а все аристократы и чиновники Империи поочередно вздыхали: что это такое задумал наш принц-регент? Почему он сам не стал императором?

К счастью, несмотря на то, что на трон взошел десятилетний мальчик, все рычаги власти по-прежнему остались в руках принца Чэня, а правительство фактически подчинялось только его приказам.

От Чарли лишь требовалось время от времени созывать утренний совет и крепко сидеть на престоле. Вот и все. А так он по-прежнему мог играть, продолжать учебу и иногда ездить на охоту.

Конечно, теперь у него была еще одна обязанность: учиться магии!

Император Чарли поступил в ученики к председателю профсоюза Ягэудгу, и эта новость всколыхнула всю Империю. Положение старика было таково, что он вполне подходил для обучения представителя царского дома.

Вот только… Это не соответствовало традиции. Все знали, что прежде императорский дом содержал свой собственный штат магов, но все они учились магии, не покидая пределы дворца.

Стоит упомянуть еще об одной мелочи.

На церемонию коронации принца Чарли Его Святейшество Папа Павел Шестнадцатый не явился, как это было принято по традиции! Сказавшись больным, он лишь отправил на нее своего заместителя, Его превосходительство, епископа Максимуса, который и выступал на церемонии вместо Папы.

— В этом мы однозначно проиграли.

В здании религиозной общины, в молитвенной Папы, Эпудисы с насмешливой улыбкой наблюдал за Его Святейшеством.

— Посмотри, — ядовито сказал он. — Сейчас мы прекрасно понимаем, что нужно объединиться, поэтому прежде ты использовал разного рода угрозы и способы давления на императорский двор, но теперь они бьют нас нашим же оружием и под предлогом объединения угрожают нам! Если они осмелились так поступить, значит, нам сейчас никак нельзя ссориться с ними.

Эпудисы посмотрел на постаревшее лицо Папы.

— Я уверен, все это — идея Герцога Тюльпана! Забавно! Вы, люди, очень любите драться за гроши! А этот Герцог Тюльпан, он, кажется, намного дальновиднее Вас!

Папа почти с ненавистью глянул на ангела и холодно сказал:

— И какие же у тебя будут предложения?

— Думаю, надо действовать так же, как на северо-востоке. Да, мы потерпели поражение, но, по крайней мере, теперь у нас есть опыт, — спокойно отчеканил Эпудисы. — Неважно, какой ценой, но мы должны поссорить Герцога Тюльпана с двором.

— Будь Двэйн дважды силен, он всего лишь аристократ, — ледяным тоном ответил Папа. — Даже если он обладает чудовищной силой… Я все же не понимаю, любезный ангел Эпудисы, почему я вечно должен с ним считаться? Если бы твои действия не озлили его, он не был бы так силен, как теперь!

Конечно же, Двэйн представить себе не мог, как рассуждал о нем Папа.

После окончания церемонии коронации, он благополучно покинул столицу.

Последний этап строительства северной оборонительной линии Касперский был завершен.

Неизвестно, по какой причине, но принц-регент издал указ о том, что принимать этот самый дорогостоящий в Империи военный проект будет Двэйн. Одновременно он был ответственным за квартирующийся на севере Ураганный корпус, а также за новый корпус Плети бога-громовержца. Он должен был отправить на север секретный документ, подписанный императором и принцем-регентом.

Кроме того, принц Чэнь поручил Двэйну еще одно задание: посмотреть, достаточно ли прочна северная оборонная линия, совсем недавно введенная в эксплуатацию. Кроме того, на север был отправлен независимый корпус для усиления уже существующих там войск. Когда он достиг северо-запада, ему было присвоено новое имя: военно-воздушные силы Империи!

На самом деле, Двэйн специально отправился в путь на два дня раньше запланированного срока.

Вечером, на второй день после церемонии коронации, он сел в карету и выехал из столицы.

Поэтому когда независимый корпус под командованием генерала Андрэ, совершив длинный переход, наконец, достиг крепости Касперский, Двэйн уже ждал их там.

На протяжении несколько месяцев ставка верховного командования непрестанно слало приказы во все уголки страны, а потому отряды Императорской армии постоянно перемещались с одного места на другое. На северной оборонительной линии тоже произошли колоссальные перемены.

Ураганный корпус, дежуривший у южной полосы Ледяного леса, еще раньше был перемещен вглубь страны, оставив свой прежний лагерь. Весь инвентарь и провиант был постепенно перемещен в их новое место локации.

Все деревни, расположенные вблизи южной границы Ледяного леса, еще с прошлого годы были охвачены мобилизационной и переселенческой лихорадкой.

Можно сказать, что теперь на расстоянии ста пятидесяти ли от Ледяного леса нельзя было встретить ни единого населенного пункта.

Поэтому министерству финансов пришлось выплатить более миллиона золотых монет на снос старых лагерей и деревень и строительство новых.

Большинство северных жителей было переселено в черту оседлости южнее линии Касперский. Тем, кто потерял свои земли, государство выплатило обязательную компенсацию. В северо-западных землях, в провинции Деса, принадлежащей Герцогу Тюльпану, населения было мало, а потому большую часть людей переселили туда, где им выделили новые земли.

Двэйн снова помог министерству финансов. Вместо этого он получил большую группу людей, способных заниматься земледелием.

Южные территории Империи эти преобразования не затронули.

А вот на севере еще раньше возникла очень напряженная атмосфера!

Все большие села начали переезжать, семьи собирали пожитки и уезжали на юг. Присланные воины стали разбирать укрепления маленьких городов один за другим, и все годные строительные материалы переправлялись к линии Касперского для ее укрепления. А возделанные поля… Впрочем, на северных территориях никогда не было много возделанных полей, поэтому ущерб экономике столь спешное перемещение массы земледельцев это не принесло.

Весь провиант, который можно было собрать, увезли, а остальное — предали огню!

В народе это называлось «уходя, не оставляй противнику»!

Солдаты прекрасно это понимали, низший командный состав тоже. Хотя они не знали истинной причины такого поступка, тем не менее, они строго следовали приказам. Императорская армия в очередной раз продемонстрировала свою дисциплинированность.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 530.2. Оборонительная линия Касперский**

Оборонительная линия Касперский, будучи самым дорогим военным сооружением Империи, располагалась в самой северной части страны, на расстоянии от двухсот до ста пятидесяти ли от южной границы Ледяного леса.

Разумеется, такое ее расположение было выбрано неслучайно.

На западе линия соединялась с одной из ветвей хребта Цилималуо, горной цепью Линьгоу, достаточно труднопроходимой, а на востоке — соединялась с рекой, впадающей в море. Река образовалась на материке естественным путем, но продлевали вглубь ее искусственно на протяжении двух лет. Она доходила едва ли не до самого центра материка!

В случае внезапной атаки Императорский флот мог с моря по этой водной артерии доплыть до столицы и атаковать противника на суше.

Линия Касперского была не просто длинной стеной, как думали многие.

По всей ее длине было разбросано три огромных военных крепости — на западе, востоке и в центре. Каждая из них была укреплена по высшему разряду и по обороноспособности и оснащению намного превосходила подобные сооружения в других частях Империи.

Периферийные крепости были несколько меньше, но и они вмешали в себе не менее ста тысяч солдат. В них были оборудованы больше склада оружия и всего необходимого для обеспечения воинов, даже если на материке случится большая затяжная война, запасов в крепостях было столько, что хватило бы армии на целый год!

Главная крепость — центральная — была выстроена в виде ромба, и ее обороноспособность была намного выше, чем у остальных подобных сооружений. В самом низком месте стены в высоту достигали пятнадцати метров, а самая высокая часть — двадцати трех метров.

Кроме того, самое необычное заключалось в том, что ворота крепости располагались не на земле, а в воздухе, на высоте примерно в пять метров.

По задумке, к воротам вел пандус четыре метра шириной и пятьдесят метров длинной. Чтобы войти в крепость, необходимо было подняться по нему наверх.

Это было рассчитано на то, что когда начнется война, прорвавшие оборону враги, собираясь взять крепость, вынуждены были преодолеть огромное расстояние вверх, что непременно измотает их, и не так много вражеских солдат дойдут до крепостных ворот. Кроме того, пандус был очень узкий, недостаточный для того, чтобы по нему прошла целая колонна вражеской армии. Других входов в крепость не было.

Если враги решат проломить ворота, то им сначала нужно затолкать таран наверх, а это невероятно тяжелая работа.

Обычно во время войны его катит целая группа воинов. И представить невозможно, что солдаты дотащат тяжеленный таран вверх по пандусу до ворот. Кроме того, на стенах крепости были установлены котлы с горячим жиром, плотно друг к другу стояли арбалеты вперемешку с огромными валунами…

Понятно, что такую оборону было практически невозможно пробить.

Кроме того, на стенах через каждые десять метров были возведены небольшие башенки из очень плотного цельного камня. Даже если в них попадет снаряд из катапульты врага, то вряд ли он разрушит их, так как эти башни могли выдерживать очень сильные удары.

А на каждой башне были установлены катапульты, которыми обычно оснащались корабли.

Разумеется, установка дорогостоящих катапульт через каждый десять метров осуществлялась на деньги Двэйна.

Кроме того, не стоило и упоминать о том, что торговля оружием в горах Дэлань, где обитали дикие животные, тоже стоило магу значительных усилий.

Три крепости — западная, восточная и центральная — были выстроены по лучшим образцам, но помимо этого между ними были выстроены дополнительные оборонительные рубежи, позади которых была проложена широкая дорога, также обнесенная стенами. По ней без труда могла проехать повозка. В случае войны, если какая-то из крепостей будет испытывать трудности, то по этой дороге можно было достаточно быстро перебросить подмогу.

— Эту линию невозможно преодолеть.

Это сказал командир Ураганного отряда, генерал Росток. Он был уже в почтенном возрасте и некогда воевал плечом к плечу с отцом Двэйна. Опираясь на свой многолетний опыт, он так оценил мощность новой оборонительной линии.

— Даже если у меня будет миллионная армия, я все равно не смогу пробить ее защиту.

Двэйн услышал глубокий вздох старого генерала.

Глава Ураганного корпуса много лет состоял на службе в погранвойсках. Это был настоящий военный, всегда очень четко выполнявший порученную ему работу. Он пользовался огромным авторитетом среди военнослужащих и одновременно был близким другом клана Роулингов.

Когда Двэйн приехал осматривать оборонительную линию, будучи министром, посланным по высочайшему повелению, генерал Росток самолично вызвался сопровождать столь почетного гостя.

А другой командир, глава нового отряда Плети Бога-громовержца и политический противник Двэйна, генерал Аэрпай, услышав о приезде мага, даже не выехал поприветствовать его.

Он как будто нарочно демонстрировал Двэйну свое превосходство и под благовидным предлогом занятостью в военных делах предпочел скрываться в командирском домике.

На самом деле, в первые несколько дней Двэйн вообще ни разу не видел его.

Когда вечером Двэйн прибыл в крепость, генерал Росток выехал лично встретить его, а слуги Аэрпая передали, что «так совпало», что он поехал на смотр войск в другой лагерь, то есть сейчас не в городе.

Двэйну и не особо хотелось его видеть, поэтому он не придал этой «вежливости» Аэрпая никакого значения.

Услышав похвалу из уст генерала Ростка, Двэйн в душе несколько забеспокоился. Он посмотрел на воина и строго сказал:

— Генерал… в этом мире не существует крепостей, которые невозможно взять. Никогда не существовало.

Стоя на крепостной стене, он вдоволь насмотрелся на свое творение.

Эта линия действительно стоила своих денег. Она действительно была достаточно укрепленной.

Среди отрядов, охраняющих ее, был и самый мощный по реальной боевой силе Ураганный корпус, а также не отстающий от него отряд Плети Бога-громовержца.

Что касается независимого северо-западного отряда, модифицированного в военно-воздушное подразделение, то когда они прибыли сюда, то их к югу от линии уже ждала новая военно-воздушная база.

— Генерал, — усмехнулся Двэйн, глядя на генерала Ростка. — Я привез один секретный документ, который я имею право зачитать только Вам и генералу Аэрпаю. Разумеется, когда вы прочтете, можете передать всю необходимую информацию своим ближайшим подчиненным. Принц-регент надеется, что эта важная новость может взволновать солдат, а потому мы должны все сделать очень осторожно. Пришло время испытать Вашу способность контролировать свои войска, генерал. Эта новость может ошеломить Вас, или даже напугать, однако Вы должны неукоснительно выполнять Ваш воинский долг.

Говоря это. Двэйн похлопал себя по груди.

— Этот документ у меня. Давайте вернемся в ставку. Я уже достаточно насмотрелся и вполне доволен произведенной работой.

Помолчав немного, генерал Росток тихо произнес:

— Скоро будет война? Я понимаю, что все, что сейчас делается — очевидно, в рамках подготовки к большой войне. Однако мне одно непонятно — кто наш противник? Неужели на севере еще остались наши враги? Или мы просто хотим уничтожить магических животных? Я использовал все имеющиеся у меня связи, чтобы узнать побольше, но даже мои старые друзья в ставке не знают, что происходит.

— Думаю, что секретный документ ответит на все Ваши вопросы… Да, в самом деле будет война. Очень крупная война!

Двэйн усмехнулся, но глаза его были как никогда серьезны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 531.1. Береги себя как следует (часть 1)**

Став новой звездой в политических кругах, генерал Аэрпай, один из трех новых императорских ставленников, сейчас получил многочисленное количество рангов. Например, императорские титулы графа, генерал-лейтенанта, командира корпуса Громовой Булавы… Конечно, вслед за этим последовало еще одно сложное звание с едким послевкусием: враг семьи Герцога Тюльпана!

Кругом только и говорили, что генерал Аэрпай, один из немногих, кто осмелился состязаться с Герцогом Тюльпаном в армрестлинге. Но ставший врагом Двэйна тридцатилетний Аэрпай увиделся с ним впервые.

В этом весь интерес и запутанность дела, не так ли?

Они должны были встретиться намного раньше, еще два года тому назад, когда шла война с Северо-западным легионом. В то время Аэрпай был всего лишь командиром дивизии в столичной гвардии.

В тот раз этот парень в присутствии Двэйна расставлял стойки, он не только не посмотрел на Двэйна, но даже ушел по-английски, не попрощавшись. Затем с помощниками Двэйна разыграл уличное представление «наперебой мериться силами».

C тех пор Двэйн шаг за шагом восходил на политическую арену, а Аэрпай стал виновником его неудач.

Когда он мерился силой, Принц Чэнь молча соглашался. И впоследствии Двэйн и он по отдельности отправили докладные письма с обвинениями друг друга. Принц Чэнь молча поддержал этого начинающего руководителя.

Ты думаешь, что Аэрпай – юнец, сумевший достигнуть больших высот? Грандиозный и заносчивый? Тогда ты ошибаешься!

Когда Двэйн впервые увидел осмелившегося мериться силами Аэрпая, он сильно удивился!

Тридцатилетний Аэрпай выглядел на несколько лет старше, на вид ему можно было дать сорок лет!

Но самое главное заключается в том, что Двэйн видел его младшую сестру. Будущую королеву, очаровывающую людей своей красотой. Мисс Дайли. Но Аэрпай и Дайли были совсем не похожи. Он не был таким же красивым, как его младшая сестра.

Черты лица Аэрпая были правильными, но он не был красавцем. Зато тело было здоровым и крепким. Прямая осанка, широкие плечи, крупные мужские пальцы рук. Взглянув на него, можно было сразу же догадаться, что это был воин, который все время держит меч в своих руках.

Что же касается его глаз… Двэйн сразу заметил его «невозмутимый» взгляд!

Его хладнокровие не было притворным. Оно было накоплено годами в тяжелых обстоятельствах. Теперь он одинаково равнодушно принимал как славу, так и позор.

Двэйн полностью понимал своего противника. Несколько лет назад, когда Аэрпай был еще молодым, ему жилось не очень хорошо в своей семье. Условия жизни были тяжелыми, не было материального благополучия.

Когда-то он испытал удар от семейной вражды, а затем сумел построить головокружительную карьеру, потому что в его жизни вдруг неожиданно появился счастливый случай.

В общем, генерал Аэрпай был с тяжелым прошлым и испытал много несчастья на своем пути. Поэтому в его глазах было намного больше твердости и решимости, чем у других молодых людей из традиционных богатых семей.

Он вовсе не был развязным и бесцеремонным человеком. Двэйн был абсолютно уверен в этом.

В этот раз они встретились в резиденции верховного главнокомандующего в средней части оборонительного рубежа Касперского.

Два крупных деятеля в северных войсках империи. Главнокомандующий Ураганного легиона генерал Росток и командир полка Громовой Булавы Аэрпай. Они читали тайный приказ, привезенный Двэйном от Принца-регента.

Двэйн знал содержание этого приказа: там было написано о будущем вторжении нарушителей.

Со всем этим Принц-регент решил сначала поделиться с двумя главнокомандующими, распоряжающимися военными делами на севере.

Содержание этого документа было поразительным!

Двэйн вдруг вообразил, как в эту эпоху уже наступило полное господство людей, и многовековой мир империи Роланд внезапно нарушился локальными войнами. Главными врагами стали варварские племена из северо-западных земель или аборигены из южных провинций. Или, может быть, главнокомандующие, захватившие власть.

Но на самом деле всем перечисленным противникам вряд ли бы удалось пошатнуть императорскую власть… они тоже были людьми…

Но сейчас все было по-другому!

О них уже стало известно. И скоро может появиться сильный противник. Придет давний враг, о котором люди не имеют ни малейшего представления! Настоящий инородец! Не человек… это…

Монстр!

Вот самое подходящее для него название.

Его ментальность будет сильно отличаться!

Все эти императорские храбрецы или пусть даже степные конники все-таки люди. А вот если воевать с нелюдями, боюсь, что каждый человек будет испытывать трудноконтролируемое чувство страха!

Это что-то вроде тех инопланетян, о которых так много фантазировали в прежнем мире Двэйна.

Лицо генерала Ростка выглядело плохо. Этот старый генерал вплотную нахмурил брови.

Но Двэйн по-другому посмотрел на Аэрпая: выражение его лица ни разу не изменилось. Он по-прежнему оставался таким же невозмутимым.

— Это все — правда? – несмотря на стоявшую подпись Принца Чэня генерал Росток все равно задал такой глупый вопрос.

— Полностью правда, — Двэйн слабо проговорил. — У нас осталось максимум полгода. И бесчисленное количество монстров ворвется сюда из ледяных лесов. Они – наши будущие враги… Враги всего человечества. Генералы, их цель уничтожить нас, война будет отличаться от обычных военных сражений.

В этот момент Аэрпай поднялся и взял из рук генерала Ростка этот документ. Он взглянул на него, а затем поднес его над пламенем свечи и сжег!

— Герцог Тюльпан, прошу Вас вернуться обратно и донести Его Высочеству, что мы получили его приказ и приведем войска в полную боевую готовность.

Голос Аэрпая был твердым и уверенным.

«Этот человек по своей природе был хладнокровным», — подумал про себя Двэйн.

— Не стоит беспокоиться о боевом духе армии, — генерал Росток высказал свою точку зрения. — Ураганный легион – несокрушимая опора всей империи. Мои солдаты не смогут струсить и устроить мятеж.

— Хорошо, тогда я спокоен.

Задача Двэйна была выполнена. Ему нужно было уведомить их, и он это сделал. Как позаботиться о боевом духе армии, чтобы не началась смута — теперь его это не касалось. Пускай этим занимаются эти два генерала.

Что же касается Двэйна… Раз уж Принц-регент не желает, чтобы Двэйн прикладывал свои руки к этому делу, тогда он и не станет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 531.2. Береги себя как следует (часть 1)**

Однако он тайно передал сведения, которые у него были, генералу Ростку. Они касались преступного народа. Это Байхэчоу передал их ему. Описание боеспособности преступного народа.

— Сила этих монстров большая, они подобны диким зверям, такие же монстры. Конечно, это не так уж ужасно. У нас есть могущественное оружие. Существует только единственная проблема, которая может появиться из неба, — Двэйн посмелся. – Согласно сведениям они обладают огромной воздушной силой.

— Поэтому генерал Андрэ, взяв северо-западную дивизию, станет нашим воздушным бастионом? – перебил Аэрпай. – Это и есть созданная золотая воздушная армия?

— Именно так, — Двэйн посмотрел на своих соперников. – Надеюсь, вы будете хорошо пользоваться этими воздушными силами. Все, что касается главных сведений, я вам передал их. Это образец ведения войны воздушными силами. Есть еще много… Конечно, обо всем этом генерал Андрэ знает. Вы можете сами с ним пообщаться. Генерал Андрэ когда-то был подчиненным генерала Ростка. Я полагаю, вы сможете хорошо сработаться.

— Кроме этого есть еще одна хорошая новость, первая партия выпускников имперского магического института сейчас уже выпускается, но институт принял решение выпустить пораньше самых выдающихся учеников для боевых сражений. Конечно, за три или четыре года невозможно достичь высших магических знаний. Даже самые лучшие выпускники достигли только средней категории, а подавляющее большинство – начальной. Однако… это все-таки сформированный отряд магов. К тому не такой, как присланный в прошлый раз для оказания помощи в военных сражениях магический союз. Все курсанты этой партии преданны империи. Они будут беспрекословно слушаться приказов верховных главнокомандующих и принимать подходящие меры. В империи будет создана первая настоящая армия, которая соединится с магическими силами в совместном бое! — посмеялся Двэйн.

Росток радостно сказал:

— Это очень хорошая новость. Маги хорошо помогут нам, если примут участие в военных действиях.

— Среди тех монстров тоже есть сильные маги, — вздохнул Двэйн. – Его Высочество требует, чтобы вы поддерживали боевой дух армии. В течение двух месяцев эта новость будет опубликована. У людей могут появиться сомнения. Самое главное, чтобы армия оставалась спокойной, тогда нам не о чем будет волноваться. К тому же наступит время, и союз магов, ассоциация кавалеристов, храм света смогут помочь нам. В конце концов, эта война, касается всего человечества…

Все человечество… Когда Двэйн сказал эти слова, ему вдруг захотелось смеяться.

Задание Двэйна было завершено.

Вся остальная работа теперь принадлежит этим двум генералам. После того, как он выполнил свое поручение, немедленно позвал людей и отправился обратно во дворец императора.

Перед своим отъездом он не сдержался и подошел к городской стене. Посмотрел немного на этот самый мощный в истории империи оборонительный рубеж…

Крепкие оборонительные стены, у человечества теперь есть самое мощное военное оружие, лучше всех обученный военный корпус империи Роланд и еще пришедшие в эту эпоху военно-воздушные силы.

Те выдающиеся городские стены, рвы и окопы… и тому подобное…

Такая мощная сила в целом наверняка сможет удержать преступный народ и отразить их нападение!

Двэйн последний раз взглянул и спрыгнул со стены, затем возвратился в свой экипаж и отправился прямо на юг в императорский дворец!

Как раз в это время на городской стене появился генерал Аэрпай. Этот тридцатилетний новый начальник холодным взглядом пронзил уезжающие экипаж и конницу. Его лицо было безразличным.

Затем он посмотрел на стоящего возле него помощника и вдруг сказал:

— За прошедшие два дня, когда Герцог Тюльпан еще только приехал, правда ли что генерал Росток подарил ему драгоценные доспехи? И превосходного скакуна?

— Да, господин… но в этом нет ничего особенного, у генерала Ростка неплохие отношения с семьей Роулинг. Подумаешь, подарил доспехи и лошадь…

— Действительно, ничего особенного, — Аэрпай пожал плечами.

Затем монотонно проговорил:

— Скорее, помоги мне написать секретное донесение! От моего имени самому Его Высочеству Принцу-регенту лично: Герцог Тюльпан, приехав в оборонительный рубеж Касперского, тщательно изучал крепость, пренебрёг своими служебными обязанностями и получил взятку!

— А… — тот помощник застыл от удивления, после этого он осторожно спросил: — Господин, одна лошадь и доспехи разве считается взяткой?

— Как я сказал, так и записывай, — холодно ответил Аэрпай.

Он, облокотившись на городскую стену, посмотрел вдаль на дорогу и вздохнул:

— Ты не понял. Его Высочество прочитает это секретное донесение, но не сможет причинить вред Герцогу Тюльпану. Я понимаю. Его Высочество понимает гораздо больше. Даже если сам Герцог Тюльпан узнает об этом письме, он только посмеется над ним. Это всего-навсего сигнал, который показывает, что между мной и Герцогом Тюльпаном есть разногласия! В этих делах ты не разбираешься.

На безразличном лице этого нового начальника наконец-то появилась незаметная улыбка:

— Мы с Двэйном не были врагами. Принц-регент пожелал, чтобы мы стали неприятелями, поэтому все так произошло!

На самом деле, Двэйн не сразу же отправился во дворец императора, он вместе с отдельной частью северо-западной дивизии генерала Андрэ убежал на военную базу.

Там он тайно встретился с генералом Андрэ.

— Сейчас это уже не моя армия, — говорил Двэйн генералу Андрэ в отдаленной комнате. – Но я очень волнуюсь… Все-таки это новые военно-воздушные силы, во всей империи нет главнокомандующего, у которого есть опыт управлять таким войском! Я очень обеспокоен. Если управлять войском как попало, мы сможем понести огромные расходы, вплоть до того что солдаты могут напрасно погибнуть!

Двэйн посмотрел на генерала Андрэ:

— Ты жертвовал своей жизнью в Ураганном Легионе генерала Ростка. Человек осторожный и осмотрительный. Но генерал Андрэ, не смотря на то, что ты принимал участие в создании этой армии, но у тебя нет опыта ведения воздушного боя. Поэтому я кое-что написал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 531.3. Береги себя как следует (часть 2)**

Двэйн передал Андрэ собственноручно написанную тетрадь, в которой было изложены основные методы управления армией и свое собственное мнение о роли военно-воздушных сил в боевых сражениях, а также был дан анализ единственного примера реального боя, в котором участвовали военно-воздушные силы, в тот раз, когда северо-западный легион был уничтожен.

— В этой тетради мои личные рассуждения. Мне было неудобно отдавать это генералу Ростку. Его квалификация и трудовой опыт намного выше. Если бы я передал ему, то вызвал бы неприязнь по отношению к себе.

Двэйн посмеялся:

— А с тобой никаких проблем, мой друг, мы с тобой на северо-западе сотрудничали целых два года. Ты понимаешь меня, а я тебя.

— Хотя наши аэростаты уже готовы, но мы еще плохо обучены ведению воздушного боя на них. К тому же очень многое будет зависеть от погоды, аэростаты нельзя использовать в любых климатических условиях. Если у противника не будет воздушных сил, тогда аэростаты станут самым эффективным оружием.

— Но я хочу, чтобы ты понимал, что у наших врагов есть точно такие же воздушные войска, и их намного больше, чем у нас. К тому же они очень оперативные и сообразительные, сражаются намного быстрее наших войск. Еще они способны использовать такую военную тактику, как «воздух-воздух». Мне кажется, что для наших дирижаблей больше всего подходит тактика «воздух-земля». Тебе известно, что дирижабли очень хрупкие, если повредить их поверхность, то они сразу же начнут падать. Вот их главный недостаток. Поэтому я думаю, что самое главное – это подготовить наземные войска к бомбардировке врагов. Если будет большая партия вражеских воздушных войск, то нам лучше всего отозвать обратно наши дирижабли! Потому что у них низкая боеспособность и медленная скорость, они станут легкой мишенью для противника!

Двэйн очень внимательно выслушал мнение Двэйна и после этого спросил:

— Тогда, Герцог Тюльпан, прошу прощения за откровенность, у Ваших подчиненных есть хорошо обученная группа десептиконов! Те наземно-воздушные истребители, которые сидят на метлах, на мой взгляд, намного быстрее и расторопнее. К тому же они могут применять тактику «воздух-воздух».

— Почему вы не пожертвуете малым отрядом десептиконов ради армии имперского пространства? Вы полагаете, что я – эгоист? – посмеялся Двэйн.

Андрэ ничего не сказал и молча посмотрел на Двэйна.

— Мой друг, — Двэйн со всей силой похлопал по плечам генерала Андрэ. – Вы не понимаете, что малый отряд десептиконов чересчур дорогой! К тому же их сейчас очень мало, даже четыреста воинов не наберется! Есть еще и другие причины, о которых я не могу сказать тебе. У меня больше возможности производить летающие метла! Иначе говоря, у этого летучего отряда больше нет экипировки! К тому же их можно использовать только в исключительных случаях! Не беспокойся, если во время военных сражений тебе понадобятся десептиконы-истребители, то я обязательно отправлю их! Но точно не в самом начале войны! Ты понимаешь? Десептиконы очень ценные! Мы не сможем потянуть такие расходы! Нужно подождать какое-то время, чтобы полностью изучить противника. После того, как мы накопим достаточно информации и опыта, тогда можно будет подключить десептиконов-истребителей. Только в таком случае результат будет гарантирован!

Двэйн посмеялся:

— Если бы у меня было бесчисленное количество десептиконов-истребителей, я бы уже давно отправил их тебе. Но, к сожалению, они не являются регулярной армией! По моему представлению они должны входить в состав войск особого назначения.

Заметив разочарованное выражение лица генерала Андрэ, Двэйн вздохнул.

Андрэ действительно потерял надежду. Но это было не из-за Двэйна, а из-за чувства беспомощности и безысходности.

Он отличался от других. Он провел два года в северо-западных землях. Супермощные и маневренные неуловимые десептиконы достойны восхищения! Какой генерал не захочет обладать такой же сверхъестественной и загадочной армией?

— Хорошо, не стоит так переживать! – весело сказал Двэйн. – У меня появился план, и если он окажется успешным, то не пройдет и несколько лет, как мы сможем организовать по-настоящему крупное и хорошо оснащенное военно-воздушное войско! Их боеспособность не будет уступать мощности десептиконов!

Говоря это, Двэйн вдруг вспомнил о маленьком Грифоне в императорском дворце…

Двэйн решил подарить Андрэ небольшой подарок.

— Ты знаешь Цигэ, ученика магического института? Один из моих первых учеников. Самый первый командир малого отряда десептиконов! Когда-то в самом начале он исполнял обязанности инструктора в военно-воздушных войсках. Я уже отдал приказ. Он возьмет с собой десять десептиконов из малого отряда вместе со всей экипировкой и летающими метлами. Это будут временные мобильные силы для тебя. К тому же… Цигэ возьмет с собой самых лучших и опытных бойцов-десептиконов! Все они – ученики магического института. Не смотря на то, что они всего лишь маги начального уровня, но при этом, являясь десептиконами, все вместе они способны создать мощнейшую силу!

Услышав это, генерал Андрэ с удовлетворенным выражением лица сказал:

— Как хорошо!

— Но у меня есть к тебе одна просьба, Андрэ!

Двэйн сменил тон речи. Его голос стал необыкновенно суровым:

— Я дам тебе Цигэ с десятью десептиконами не для того, чтобы превратить их в пушечное мясо и вместе с ними идти на прорыв врага! Я позволю тебе пользоваться ими только в особых случаях. Но если для них будет поставлена бессмысленная задача, напрасно подвергающая их опасности, они смогут отказаться выполнять твой приказ, понимаешь? Я отправляю их тебе для большего предназначения. Я надеюсь, что, набравшись опыта в этой войне, в конечном итоге они смогут осуществить наиболее подходящие боевые действия в воздухе и применить эффективную тактику! Эти десять учеников были тщательно отобраны и являются самыми лучшими среди всех. Они наделены природным даром. Их способности к учебе самые высокие, каждый солдат обладает первоклассной боеспособностью. Они избранные. В будущем они по-прежнему будут нужны мне. Поэтому, Андрэ, если ты посмеешь относиться к ним, как к обычным солдатам, и станешь использовать для обычного штурма, попусту причиняя им ущерб, если хоть один из них погибнет напрасно… Андрэ, я найду тебя и сведу с тобой счеты!

Два года они вместе провели в северо-западных землях, и их дружеские связи были очень прочными. Андрэ ничуть не расстроился из-за сурового предупреждения Двэйна. Он признательно посмотрел на Двэйна:

— Спасибо тебе! Я гарантирую, что буду хорошо обращаться с десептиконами-истребителями, которых ты мне одолжил. Боже, десептиконы намного быстрее и сильнее этих медленных и тяжелых аэростатов!

— Разумно пользуйся ими, никто из них не должен погибнуть, они предназначены для гораздо большего сражения! В особенности Цигэ! – вздохнул Двэйн.

Андрэ молча посмотрел на Двэйна, и внезапно он тоже вздохнул:

— Двэйн, на самом деле мне кажется, что тебе не следуют оставаться в императорском дворце.

Он нахмурил брови:

— Аэростаты и десиптиконы-истребители — пускай, ведь все это было создано тобой. В этом мире кто кроме тебя еще может знать, как лучше пользоваться этими особенными войсками? Мне кажется, империя не должна была отстранять тебя и поручать тебе работу в тыловой части, ты должен идти впереди и лично руководить всеми этими войсками – никто кроме тебя не может разбираться лучше в этих делах.

Двэйн странно посмеялся:

— Андрэ, не стоит еще раз обсуждать этот случай. Во-первых, в настоящее время Принц-регент не может позволить мне руководить войском. Во-вторых… Мне самому ясно, что я вовсе не настоящий воин. Управлять солдатами, вести войско могут намного лучше меня обученные люди. Я знаю себе цену и знаю свои недостатки. Я хочу побыть немного в министерстве верховного главнокомандования. Так будет лучше для всех.

Затем Двэйн понизил голос и, выпячивая и кусая губы, сказал:

— Только, кто знает, выпадет ли счастливый случай.

Перед расставанием Двэйн изо всех сил обнял Андрэ:

— Мой друг, мне нужно предупредить тебя! Твое войско нового образца, поэтому по окончанию войны ты можешь достигнуть только двух результатов: либо ты правильно управляешь армией и одерживаешь полную победу, либо из-за неправильного руководства несешь огромные людские потери! Только два варианта. Я надеюсь, ты не достигнешь второго результата! К тому же, эта война будет наполнена жестокостью, которой мы еще никогда не видели. Мне кажется, что у нас больше не будет возможности встретиться с тобой до начала боевых действий… Береги себя! Надеюсь, когда мы в следующий раз увидимся с тобой, ты еще будешь живым!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 532.1. Кормление кровью**

Какалот стал новой звездой в имперской столице.

Заняв первое место в турнире военных состязаний, он выиграл приз один миллион золотых монет и получил титул кавалериста восьмого ранга. Хотя по своей силе его можно отнести только лишь к седьмому рангу, но он стал символом ассоциации кавалеристов и командиром полка ордена меченосцев в Роланде. Седьмой ранг кажется жалким и убогим.

Поэтому председатель союза господин Дэлун одни росчерком пера присвоил ему восьмой ранг. К тому же Какалот был очень молодым, казался талантливым, с непревзойденной силой, при этом стал знаменитостью. Он был популярен среди императорской дворцовой аристократии, все его знали. Похоже, что отношения ним и Двэйном были неплохими.

В настоящее время штатная численность Ордена Меченосцев в Роланде достигала пятьдесят сотрудников. В тот день после торжественной церемонии Айлоу сразу же незаметно вышла из этого Ордена и покинула его. Поэтому после запроса Двэйна этот Орден был дополнен новым участником, который заменил вышедшую Айлоу.

Малун, сражавшийся на ринге против кавалериста Чанланьдээра из Святого Ордена, обладал неукротимой силой. Когда-то он собственными руками убил гризли. Он был похожим на дикого варвара воином, и его приняли в этот Орден.

Кстати, Двэйн в тайне думал, что Малун был одним из самых сильных бойцов… Только ему не очень везло, во время соревнований он слишком рано встретил кавалериста из Святого Ордена.

Но если сравнивать по силе, то Какалот едва ли сможет победить этого Малуна.

Двэйн был сильно заинтересован Малуном. Его сила была по-настоящему необыкновенной и отличалась от силы других людей, которых ему представлялось видеть. По силе ему не уступал разве что взятый на воспитание патриархом Максимусом Рейн, талантливый, сильный и отважный, словно лев, парень.

После военного турнира репутация и значимость континентальной ассоциации кавалеристов резко возросли. Из-за этого большого съезда внутри страны появилась мода на боевое искусство. Кто-то гнался за модой, а кто-то хотел просто присоединиться к общему веселью. В общем, даже среди императорской аристократической молодежи наступила мода наряжаться в военную одежду и показываться в ней на людях.

Более того Ассоциация Кавалеристов благодаря этим соревнованиям заработала достаточно средств. Герцог Тюльпан пожертвовал сто первосортных строевых коней и подарил их Ордену Меченосцев Роланда.

Когда Двэйн закончил службу на севере и возвратился обратно в свою резиденцию, ему сразу же доложили, что господин Какалот уже третий день подряд приезжает к нему с визитом и каждый день ждет его в резиденции по полдня.

— Молодому хозяину Габриэлю очень нравится этот парень, он постоянно зовет его тренироваться в военном деле.

Младший дворецкий Сэнди одновременно притянул к себе лошадь и, посмеявшись, сказал:

— Сегодня господин Какалот приехал очень рано, сейчас он, наверное, во дворе с молодым господином Габриэлем.

Двэйн кивнул головой:

— Хуссэйн вернулся?

— Вернулся, — кивнул головой Сэнди. – Он, должно быть, в Вашем кабинете.

Двэйн услышал и засмеялся. Затем он сказал младшему дворецкому Сэнди:

— Ступай, позови кавалериста Какалота встретиться со мной, скажи, чтобы приходил в мой кабинет.

Хуссэйн как раз жил во дворе, где располагался кабинет Двэйна, а рядом находилась еще одна комната.

Несмотря на то, что он уже освободился от ненавистного ордера на арест, избавиться от выработанный привычки «жить уединенно» за один миг было очень сложно.

Когда Двэйн вернулся к себе в кабинет, он увидел, как Хуссэйн чистил свои доспехи во дворе, его выражение лица было серьезным и строгим. Добросовестно выполнял работу.

— Ты знаешь? – засмеялся Двэйн. – Став кавалеристом высшего разряда, ты должен владеть несколькими прислугами, которые бы чистили твои доспехи и следили за лошадьми. Тебе не нужно самому заниматься этим.

Хуссэйн поднял голову. Увидев, что Двэйн подошел к нему, он нисколько не испугался и равнодушно проговорил:

— Твое гостеприимство закончилось, нужные тебе вещи я оставил у тебя на столе.

— М? Тогда всего доброго? – кивнул головой Двэйн.

— Слава богу, что никто не узнал, что я сделал. Только… Этот парень, судя по всему, точно заслужил смерть!

— Э? – переспросил Двэйн.

— Когда я его убил, он в это время как раз хотел применить грубую силу… Чтобы обидеть женщину.

Двэйн кивнул головой:

— Хорошо, мой друг, отложи свои доспехи… Тебе не нужно их чистить. На самом деле я приготовил для тебя кое-что хорошее…Но сначала мне нужно увидеться с одним гостем… После этого я передам тебе ту вещь… Так что отбрось свой металлолом куда подальше…

Двэйн поморгал глазами и самодовольно посмеялся.

Когда Сэнди привел Какалота в кабинет Двэйна по его просьбе, лицо молодого чего выглядело взволнованным.

Входная дверь закрылась. Двэйн сидел позади стола. Заметив напряженность Какалота, сказал:

— Хорошо, я хочу, чтобы ты знал по какому делу, я позвал тебя. Я дал тебе обещание и сейчас готов исполнить свое обязательство.

Говоря это, Двэйн указал на деревянный ящик квадратной формы на верху стола:

— Вещь, которая тебе нужна, находится внутри.

— Я знаю, что на самом деле тебе больше всего хочется самому дотронуться… Только ты зря потратишь время. Я, конечно, могу помочь тебе, но у тебя еще нет ранга, только немного денег и совсем маленькая должность. Тебе придется самому пойти и одолеть охраняющего командира. По меньшей мере, тебе придется сражаться несколько лет, но у нас нет столько времени, — серьезно сказал Двэйн, глядя на Какалота. – Ты должен раскрыть мне свой секрет! Очень важно!

Какалот сделал глубокий вздох. Подошел вперед, отодвинул деревянный ящик и мельком посмотрел.

Он увидел, что внутри находился череп. И для того, чтобы предотвратить процесс разложения и гниения, его обрабатывали известью. При этом все еще можно было разглядеть его первоначальный вид.

Увидев человеческую голову внутри ящика, выражение лица Какалота сильно изменилось и стало задумчивым. В его глазах появилось много волнения. После того как он тщательно рассмотрел, он сразу же закрыл ящик.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 532.2. Кормление кровью**

— Ты можешь забрать его, — засмеялся Двэйн. – Как хочешь, так и поступи.

— Я в долгу у Вас, — Какалот пристально посмотрел на Двэйна. – Вы помогли мне расквитаться с врагом, поэтому я в большом долгу перед Вами.

— Мне нужна тайна Грифона, — вздохнул Двэйн. – Расскажешь мне, и мы с тобой в расчете.

Какалот сразу же вытащил из-за пазухи старую потрепанную тетрадь:

— Внутри все написано. Это записи, сохранившиеся при жизни моего учителя.

Он положил тетрадь на стол Двэйна. Затем посмотрел в глаза Двэйну:

— Герцог Тюльпан, начиная с сегодня, моя жизнь принадлежит Вам! Я со всей душой приношу клятву, желаю всю жизнь служить Вам верой и правдой!

— На самом деле, тебе вовсе не стоит этого делать, — вздохнул Двэйн.

— Я знаю, что Вас, такого великого деятеля, совсем не интересует клятва такого низкого человека, как я. Но я по-прежнему не отказываюсь от своих слов. Я принес клятву, — серьезно сказал Какалот.

— Вы помогли мне исполнить желание всей моей жизни – расквитаться с моим злейшим врагом.

Этот упорный молодой человек держался обеими руками за тот ящик, пока разговаривал с Двэйном. Перед его лицом он сделал низкий поклон, и затем вышел из кабинета, широко шагая.

Проводив взглядом этого молодого человека, Двэйн только вздохнул, после чего сразу стала пересматривать листы тетради.

В этой тетради помимо изучения Грифона были еще и другие разного рода исследования. Двэйну казалось, что это были необыкновенные для этой эпохи записи… Автор словно смотрел телеканал «National Geographic» в прошлые эпохи.

На самом деле, о Грифоне исследования совсем не были сложными. В те годы Арагон потерпел поражение. Потому что он поймал детеныша дикого грифона и неправильно растил его. Это привело к тому, что детеныш грифона жил, постоянно умирая от голода.

Еще в этой тетради сказано, что секрет грифона заключается в его рождении: он вылупился из яйца.

У одного грифона продолжительность жизни составляет примерно двадцать лет. С одного года или двух лет у грифона появляется крепкая мускулатура с прочными крыльями, острые когти и клюв… Одновременно может воспроизводить потомство.

Круглый год грифон может нести от четырех до шести яиц. Чтобы они вылупились, требуется четыре месяца.

Самый главный секрет заключается в кормлении грифона после его рождения.

Согласно записям увлекавшегося грифонами учителя Какалота, когда-то в южной топи находилось скрытое долгое время жилище грифонов. Несмотря на угрозу для жизни был раскрыт некоторый факт…

В то время, когда маленький грифон рождается и подрастает за целый год, многое будет зависеть от его первого кормления. Особенность заключается в том, что первое кормление определяет его собственных «родителей».

Учитель Какалота собственными глазами видел созревшего грифона, который впервые кормил своего детеныша не мясом, как представляют себе многие люди, которое он вроде бы потом должен положить птенцу в клюв… А кровью!

— Он укололся собственным когтем. И из его лапы брызнула струя крови, которая попала детенышу в клюв… Я собственными глазами видел это и был очень потрясен! О таком способе кормления я никогда раньше не слышал и тем более уж не видел! В этом мире так много живых существ, например, быки, бараны, овцы, лошади — все они — млекопитающие. Пернатые питаются только лишь пойманной добычей… Люди тоже млекопитающие, но грифоны… Эти свирепые и жестокие существа… Используют собственную кровь, чтобы накормить детеныша…

Именно по этой причине, попробовав родительскую кровь в детские годы, они отказываются от другой пищи! Пьют только родительскую кровь!

Они питаются кровью приблизительно два месяца, после чего их «отнимают от крови». Это как отнять ребенка от груди матери.

В период такого интересного вскармливания самец грифона добывает дичь, а самка грифона остается в гнезде, потому что она теряет кровь и остается слабой. В общем, за продукты питания отвечает самец.

— Очевидно, что много тысяч лет тому назад основатель династии Его Высочество сделал ошибку в кормлении грифона, он позволил накормить грифона мясом…Только он не знал, что маленький грифон не может питаться этим, они могут пить только кровь матери!

— В течение двух месяцев они пьют кровь и растут, затем они перестают пить кровь. У двухмесячного грифона формируется клюв и к этому время они учатся распознавать своих родителей. Затем они питаются добычей, принесенной только родителями. Если в это время их кормит кто-то другой, они не станут принимать его пищу. После одного года маленький грифон сразу же начинает учиться у старших добывать еду. Приблизительно в два года грифоны начинают взрослеть, и родители выгоняют их из гнезда.

Согласно моим предположениям, чтобы покорить это животное, нужен особый метод. Во-первых, сначала нужно раздобыть его яйцо. После того как он появится на свет, нужно сразу же накормить его, чтобы дать ему понять, кто является его родителями. Иначе он не сможет питаться чем-то другим… В то время Великий Император Арагон потерпел неудачу именно из-за этого.

Главной загадкой остается кормление грифонов. Каким образом можно накормить их, чтобы они потом не умирали от голода. Главное, чтобы они оставались в живых. Приручение этих существ, скорее всего, не является слишком сложной задачей, нужно лишь понять, как это сделать!

Двэйн закрыл эту книгу. Почерк был небрежным и хаотичным. Записи были примитивными. Очевидно, уровень образования учителя Какалота был не совсем высоким. Но для Двэйна эта тетрадь была на вес золота!

— По-видимому, нам требуется яйцо грифона, — вздохнул Двэйн.

Но раздобыть его не так-то просто! Даже если отправить партию войск, будет очень сложно одержать победу над этими хищниками…

Ничего не поделаешь, Двэйн позвал Хуссэйна.

— Мне очень жаль, мой друг, но мне придется снова побеспокоить тебя… Съезди еще раз на юг, — посмеялся Двэйн. – Мне нужно, чтобы ты принес мне яйцо грифона. Чем больше, тем лучше.

Лицо Хуссэйна было спокойным.

— Однако перед тем как ты поедешь, я подарю тебе приготовленный подарок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 533.1. Добро пожаловать в мир кошмаров (часть 1)**

Перед лицом Хуссэйна Двэйн достал одну вещь из собственного хранилища кольца…

Золотистый глянец. Вокруг распространилось естественное чувство напряжения!

Это были золотые доспехи.

На доспехах были видны нежные круглые узоры. Казалось, что в них был заложен тайный смысл.

Это не золото. Золото не может быть таким твердым!

Форма доспехов была великолепной и незаурядной, полна бесцеремонности и коварства! Конструкция доспехов была устроена так, что закрывала 90% тела одетого в них человека.

Фасон доспехов сильно отличался от тех, что носили кавалеристы континента Роланд. В особенности отличался шлем… Он не был круглым и был без острия на макушке. На нем также не было оборонительной железной маски…

Хуссэйн посмотрел немного и сразу же изменился в лице!

Он пристально разглядывал качество доспехов, их золотистый глянец…

— Это не золото, — сказал низким голосом Хуссэйн.

— Конечно, нет, — самодовольно посмеялся Двэйн. – Я прочитал заклинание для этих доспехов… Они обладают выдающейся обороноспособностью законов природы и стойким могущественным магическим иммунитетом! Даже если твоим врагом станет маг, надев эти доспехи, ты сможешь сопротивляться обычному колдовству.

— Это чешуя дракона?

— Чешуя Золотого Дракона, — добавил Двэйн. – Ты, должно быть, знаешь, что в прошлый раз старик в зеленой мантии помог мне убить Золотого Дракона, его чешуя оказалась полезной вещью! Эти доспехи с точной уверенностью можно назвать «Доспехами Дракона». Большая часть доспехов была отлита и отшлифована с помощью чешуи дракона. Латы и шлем были спаяны не с помощью железа и сухожилий, как это обычно делают традиционные ремесленники… А с помощью драконьих суставов… Внутри шлема, наплечников, наколенников и других важных частей в качестве подкладки были добавлены кости дракона!

Когда Двэйн сказал это, каким бы хладнокровным не казался Хуссэйн, он все равно невольно изменился в лице!

Чешуя дракона, драконьи сухожилия и кости! Да еще и Золотого Дракона!

Вот какие это были доспехи…

— Я примерял их, во время драки не то чтобы никаких ран не остается, даже царапин нет! Эх. Если бы ты вступил в схватку с самим Золотым Драконом, то понял бы, какой он сильный и неукротимый! – улыбнувшись, сказал Двэйн. – Сейчас эти доспехи твои.

Хуссэйн прищурился, долго смотрел и в конечном итоге вздохнул:

— Ну, ты и мастер слова! К тому же… фасон этих доспехов действительно немного странный.

Двэйн посмеялся про себя. Он, конечно же, не мог сказать Хуссэйну, что это был стиль золотой священной одежды. В созвездии льва двенадцать золотых святых воинов прорисовали форму мифического животного – пингвина.

— Корпус Золотого Дракона был огромным, поэтому, использовав его чешую, в общем итоге получилось двенадцать таких доспехов, — улыбаясь, сказал Двэйн.

— Двенадцать? – еще раз удивился Хуссэйн. – Ты знаешь, что напрасно израсходовал чешую дракона, ведь она очень ценная и ее можно много где применить!

— Больше всего я разочарован из-за того, что использовал человеческую магию для заклинания… Я пока не могу пользоваться драконьей магией и не знаю, как читать заклинание… Но тебе не стоит беспокоиться об этом. Силы магии, заколдованной в доспехах, достаточно и ее можно хорошо использовать. Сверху вставлен магический камень, и это отнюдь не обычный волшебный кристалл… Я использовал пятицветный камень! Конечно, их немного на доспехах, но этого вполне достаточно для того, чтобы ты все растратил.

Хуссэйн ненадолго замолчал. Внезапно он вытащил собственный меч и вместе с ним поднял руку! Он много раз ударил мечом по доспехам!

\*Дзинь!\*

Звук удара. Золотистые доспехи переливались блеском. Затем в руках Хуссэйна послышалась вибрация, и в это же время его меч раскололся на обломки!

На доспехах не осталось ни одной царапины!

Хуссэйн не использовал святую силу, но мощность его меча тоже не была маленькой!

Посмотрев на сломанный меч в руках, Хуссэйн довольно улыбнулся. Не смотря на то, что он был равнодушным, этот воин всегда надеялся заполучить сильное оружие и прекрасные доспехи.

— Спасибо тебе за такой хороший подарок! – бесцеремонно принял подарок Хуссэйн.

Затем Двэйн достал из своего инвентаря огромный позолоченный сундук! На том сундуке очень четко было выгравировано изображение льва!

— Что это? – нахмурил брови Хуссэйн. – Это сундук для хранения доспехов?

— На самом деле… он для того, чтобы упаковать священную одежду, — посмеялся Двэйн. – Это один из моих дьявольских пороков.

— Ну как тебе? Очень красиво?

— Священная одежда? Плохое название, — невежливо ответил Хуссэйн.

— Не будь таким, мой друг. Ты только посмотри на себя, ты ведь паладин, а эти доспехи были сделаны с помощью силы святого уровня Золотого Дракона и его чешуи. Поэтому эти доспехи называются священной

Хуссэйн не мог продолжать терпеть разговоры Двэйна. По его требованию ему пришлось сразу же примерить эти доспехи.

Затем Двэйн посмотрел на одетого в золотую священную одежду созвездия Льва Хуссэйна и был сильно очарован им! Скульптура! Точно вылитая скульптура!

Он был словно из комиксов прежних эпох. Его внешний облик был холодным и напоминал золотого святого воина созвездия Льва Айоулия. Он был таким же красивым и одухотворенным. (Только Хуссэйн в отличие от него был одноглазым)

Но если смотреть в целом на его облик, то он был холодным мужчиной с сильными руками и белокурыми волосами. Словно золотой святой воин, вышедший с картинки из комикса!

Если бы он еще выпустил свою золотую силу, то стал бы похож на золотого святого воина с золотистым микрокосмосом…

Хуссэйн ничего не говорил. Но, кажется, он был очень доволен.

Однако после того как он внимательно рассмотрел себя, то увидел, что на его груди был крошечный знак…

Это был очень небольшой выгравированный на доспехах тотем, который был изображен несколькими старинными узорами. Он напоминал коварный и злой портрет… На голове были длинные рога, а из-за рта торчали клыки.

— Что это?

Двэйн слегка улыбнулся:

— Это портрет Дьявола. Знак нашего ордена.

— Ордена?

— Да, — скривил рот Двэйн. – В последнее время создается много орденов с разными именами. Например, у Ассоциации Кавалеристов появился Орден Меченосцев Роланда для того, чтобы придать мифическую окраску небесной власти Его Высочества Императора Карла (Чарли).

— Я передал большое знамя Святому Ордену Роланда… Поэтому я постоянно думаю, что являясь Герцогом Тюльпаном, я также хочу создать наш собственный орден. Насчет названия…Орден Герцога Тюльпана звучит слишком вульгарно и женоподобно. Называть орден названием цветка слишком скучно и неинтересно…

— Поэтому ты решил назвать его…

— Орден Дьявола, — посмотрел Двэйн в глаза Хуссэйну. – Это то название, которое я придумал.

Орден Дьявола!

Став первым участником, получившим доспехи Ордена Дьявола, Хуссэйн в тот же день вечером отправился прямо в южные топи, чтобы помочь Двэйну похитить яйца грифонов.

Такое сложное задание было по силам только такому талантливому воину святого уровня.

А Двэйн?

Он отправился за город!

Кроме акрополя, к югу от городской столичной стены несколько десятков лет назад министерство полководцев императорского пространства назад начало строительство военной крепости. Теперь она стала новой «Академией Императорского Пространства».

А несколько дней назад из разных мест Континента прибыли охранные войска. Среди них был южный корпус, отряд военно-морского флота, в целом около 160-ти знаменитых молодых офицеров. О своем прибытии они уже доложили в военное министерство полководцев.

Все они тщательно избирались Двэйном. С течением времени Двэйн по своим стандартам выделил группу неподходящих людей и прямо вычеркнул их из списка.

Двэйн вычеркнул чересчур взрослых и несколько десятков людей, чьи семьи являлись первоклассными.

Несмотря на то, что заместитель министра по военным делам Камисилуо и Двэйн спорили по этому поводу, Камисилуо считал, что Двэйн вычеркнул слишком много людей. В конце концов, офицерский кружок военного министерства все время находился во владении знатной аристократии и полководцев. Среди кандидатов, исключенных Двэйном, были люди из сильных домов, которые находились в тесных связях с военным ведомством.

— Извини, я должен готовить молодых офицеров, мне нужны молодые люди с потенциалом. Здесь не место для фальши и мнимой славы, и не получится легко получить квалификацию и трудовой опыт! Мне нужны люди, которые смогут достойно переносить трудности и служить в моем заведении!

Двэйн пренебрежительно указал на имена людей, вычеркнутых из списка:

— Посмотри только… О боже, ему уже тридцать девять лет! Когда он закончит учебу, ему уже будет больше сорока лет. Сколько лет он еще сможет шевелиться? Я не понимаю, зачем ты набираешь таких людей! Здесь разве дом престарелых?

— Но ты также исключил молодых людей из списка, — твердо отстаивал свою точку зрения Камисилуо.

— Да! Например, этот человек – вылитый денди. Я слышал, что он спит с женщинами больше времени, чем отдыхает сам! Еще вот этот парень. Говорят, что он только разоряет свою семью! Эх! И этот… Знаю его имя! Два года назад он проходил весеннее обучение, и когда повел свое войско, то заблудился!

Двэйн в ярости закрыл список.

— Камисилуо! Я знаю о твоей беде! Но я надеюсь, ты понимаешь, что мне нужны по-настоящему перспективные молодые люди! А не вот эти болваны, у которых нет стимула в жизни, и которые хотят заполучить квалификацию нечестным путем! Я не отказываюсь от некоторых сыновей генералов или молодых людей из знатных домов, если они подходят для военной службы! Мне не нужны те ничтожества, которые даже без десяти слуг не смогут надеть доспехи! Ты только посмотри на тех, кого ты мне приволок. Говорят, в прошлый раз один из них устроил поединок из-за какой-то проститутки…

— Но…

Двэйн, не дожидаясь ответа Камисилуо, сразу же продолжил:

— То, что молодые люди дерутся, в этом нет ничего страшного! Но тот парень даже постоять за себя не сумел, его полностью избили и обваляли, а он печальным голосом просил пощады! Такого слюнтяя мне тоже не надо!

Камисилуо вздохнул. Ему оставалось только смириться с решением Двэйна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 533.2. Добро пожаловать в мир кошмаров (часть 2)**

В итоге курсантов, прошедших первый этап отбора в «Академию Императорского Пространства», оказалось всего 108 человек. (Хм-хм. Мне слишком нравится число 108. Это сумма духов несчастья и злых духов земли.)

Все эти люди были моложе тридцати пяти лет. Они приехали из разных мест Континента. Каждый из них состоял на службе в качестве офицера низших рангов более пяти лет. Кто-то из них уже добился выдающихся результатов в армии. Кто-то просто выделялся из толпы своими боевыми способностями. У кого-то обстановка в семье была прочной…

Их воинское звание было самым низшим. В армии они командовали отрядами, состоящими из сотни кавалеристов. Наиболее успешные из них смогли стать помощниками главнокомандующих.

Конечно, было одно исключение. Младший брат Двэйна! Еще один месяц и Габриэлю исполнится пятнадцать лет. Он — будущий граф семьи Роулинг. Но у него не было опыта службы в армии.

Торжественное начало учебного года было самым обыкновенным.

Все сто восемь курсантов приехали в эту военную крепость. Кроме них сюда еще был переброшен отряд императорской гвардии.

В одно морозное утро, когда солнце еще не успело взойти, все курсанты получили приказ построиться на плацу. После того как они простояли на холоде четверть часа, их директор Двэйн, одетый в толстую мантию, с опозданием неторопливо вышел к ним.

Получившие приказ курсанты были одеты в легкие доспехи, и их тела уже окоченели от холода. Увидев, как Двэйн, одетый в толстую мантию, втянул голову и неторопливо вышел на плац, они стали ругать его про себя, но снаружи каждый из них показывал свое почтение — все-таки перед ними был сам Герцог Тюльпан!

— Я знаю, что все вы в душе отругали меня, – стоя перед курсантами, начал давать наставления Двэйн. – Поверьте мне, начиная с этого момента, вы будете ругать меня еще сильнее! Я буду безжалостно обучать вас. Вы будете рыдать и звать на помощь папу с мамой. Вы будете ненавидеть меня так, что вам захочется поскорее убить меня! Вы начнете проклинать меня в своих сердцах, потому что это единственное, что вам останется делать! Помимо этого вы должны будете подчиняться только мне, что я буду приказывать, то вы и будете выполнять!

— Среди вас самым младшим пятнадцать лет… Самым взрослым тридцать четыре года, — посмеялся Двэйн. – Но это неважно, после трех дней Вы начнете раскаиваться, что родились в этом мире!

Двэйн тяжелым взглядом посмотрел на 108 курсантов, затем он очень жестоко посмеялся:

— Добро пожаловать в это ужасное место, мои дорогие ученики! Ждите своих кошмаров!

Пока курсанты смотрели на Двэйна озадаченным взглядом, он прошелся вокруг строя и холодно объявил:

— Чтобы было удобно управлять вами, я согласно воинским обычаям сформирую одну роту… Как раз хорошо, что есть сотня. Мне нужно выбрать командира роты, чтобы он хорошо управлял вами, пока меня нет на месте.

Услышав это, много людей невольно устремили свой взгляд в сторону Габриэля. Все знали, что Габриэль был младшим братом Двэйна. Всем стало ясно, что это тепленькое местечко командира роты было припасено для Габриэля. К этому каждый из них уже давно был хорош подготовлен.

— Кавалерист Ялоэр, выйти из строя! – вдруг прокричал Двэйн никому не знакомое имя.

В толпе все стали переглядываться удивленными глазами. Из строя широким шагом вышел мужчина примерно тридцати лет и встал прямо впереди строя!

Этот человек встал по струнке смирно. Он совсем не дрожал от ледяного ветра и не втягивал в себя шею от холода. Выражение лица было холодным и безразличным, оно было полно настоящей воинской решительности и твердости!

Кроме него остальные люди тоже были воинами, они тоже служили в разных войсках и были избраны как самые лучшие молодые люди. Но Ялоэр отличался от них!

Он стоял там, его тело было прямым, как копье, и сила обильно вырывалась из него. Он был не таким, как все. Этот человек уже проходил боевое крещение и усердно практиковал свои навыки и умения!

— Ялоэр, с сегодняшнего дня ты назначаешься командиром роты! Пока меня нет на месте, ты вправе наказывать людей, нарушивших законы. Понял? – посмотрел Двэйн на этого парня.

Двое смотрели друг на друга, словно они были старыми знакомыми.

В те годы Степной Золотой Молот, взяв с собой двадцать тысяч конников в доспехах, неожиданно напал на крепость Джилия. Тогда кавалерист Ялоэр был командиром отряда под руководством генерал-губернатора Боханя в провинции Нулинь. В то время он получил приказ от Боханя взять триста кавалеристов и поспешить на помощь Двэйну! Этот молодой парень сражался смело и решительно, строго выполнял дисциплину, из-за этого Двэйн был хорошо расположен к нему.

Более того Ялоэр передал Двэйну фразу Боханя. В то время они не были в дружественных отношениях.

«На первом месте государственное дело!»

И только после Северо-западного легиона генерал-губернатор Бохань был переведен на северо-запад, потому что Принц-регент сместил его с должности генерал-губернатора и назначил его на хороший пост без права на власть.

Ялоэр тоже принимал участие в военных сражениях с Северо-западным легионом. К тому же он очень смело сражался…Только когда император награждал за боевые заслуги, войско Боханя подверглось несправедливости и притеснениям.

Двэйн уже давно все хорошо обдумал насчет этого военного кружка. В этом месте нужно подготовить собственных сторонников…Очень подлый замысел, не так ли?

Поэтому ему потребуется несколько «старых знакомых», вышедших из войск семьи Герцога Тюльпана. Они должны быть не слишком популярными, чтобы не вызывать подозрение у Принца Чэня. Поэтому впоследствии в тот список было включено имя Ялоэра, сражавшегося вместе с ним «старого» боевого товарища.

Двэйн публично объявил Ялоэра командиром роты. Затем сразу же появились с несогласные с ним люди.

— Я протестую, Господин Директор! – послушался голос из строя.

Очевидно, этот голос представлял интересы нескольких человек.

— Какой повод! – холодно посмотрел Двэйн на парня, стоявшего в строю.

Согласно указанным данным это был сын генерала.

— Ваше Превосходительство, Ялоэр один из бывших командиров отряда, его квалификации и опыта не хватит, чтобы подчинить себе целую роту!

Двэйн посмеялся.

– Ты имеешь в виду, что его воинское звание ниже, чем у присутствующих здесь людей?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 533.3. Добро пожаловать в мир кошмаров (часть 2)**

— Да, именно так, — сказал тот человек, стиснув зубы.

— Есть ли другие поводы? – лицо Двэйна совсем не было ужасающим. – Говорите. Говорите правдиво, у меня есть награды и премии!

— Ваше Превосходительство, техника ведения боя Ялоэра не самая сильная, мне кажется, что на роль командира роты нужно выбрать человека, обладающего высоким боевым искусством!

— Его титул не походит, мне кажется, нужно назначить человека с самым высоким титулом. Ваше Превосходительство, я выдвигаю Габриэля.

Было очевидно, что все эти люди пытались заискивать перед Двэйном.

Наблюдая за тем, как строй стал наперебой разговаривать, Двэйн усмехнулся.

И только один человек уловил выражение лица Двэйна. Это был Габриэль. Только Габриэлю стало ясно, что эта коварная улыбка на лице старшего брата олицетворяла его со страшным дьяволом! В глубине души он уже стал молиться за будущих сослуживцев.

— Сначала поговорим о квалификации и опыте, — холодно проговорил Двэйн. – Воинское звание Ялоэра не достаточно высокое? Хорошо, тогда я объясню вам, что называется квалификацией и опытом в армии! Когда-то Ялоэру собственными руками довелось отрубить шесть голов степных конников! Он пережил военные сражения и с огромной силой убивал других людей! Кто из вас совершал такое? Выйти вперед!

— И еще, кто из вас только что говорил, что нужно выбрать человека, обладающего самым высоким боевым мастерством? Я отвечу вам. Здесь не конкурс состязаний в военном искусстве! Это военный лагерь! Мне нужны офицеры! А не простые бойцы! В противном случае я скажу чемпиону турнира военных состязаний Какалоту стать командиром вашей роты!

— В заключение… Кто только что сказал, что нужно выбрать человека с самым высоким титулом? Тебе лучше всего сегодня вечером упаковать свои вещи и съехать отсюда! Затем вернуться домой и продолжать довольствоваться своим аристократическим положением! Потому что в армии такие не нужны!

Все сразу же замолчали.

Двэйн подошел к Ялоэру и похлопал его по плечам. Затем шепотом сказал:

— Будь хорошим командиром роты, на дай мне разочароваться в тебе… Еще… Сегодня я помог тебе укрепить твой авторитет, но ты также должен сам усмирить этих болванов. Рассчитывай только на самого себя!

— Я не разочарую Вас, — с твердым выражением лица сказал кавалерист Ялоер.

Двэйн холодно усмехнулся. Затем он отдал приказ снова становиться в строй.

— Всем внимательно слушать меня! Сегодня наше первое занятие… Бегаем по кругу на военном плацу! Быстрее! Это приказ!

— Сколько кругов нужно пробежать? – не удержался и спросил один ученик.

Двэйн приподнялся, пнул его ногой и уронил на землю.

— Пока я не скажу остановиться!

Затем он посмотрел на лежавшего под его ногой курсанта:

— Сегодня ты поставил под вопрос приказ командира… Поэтому можешь сказать «прощай» своему обеду! Сейчас поднимайся, становись в строй и начинай бегать! Кто без моего приказа начнет сбавлять скорость, тот сегодня тоже останется без обеда!

Офицеры построились и начали бегать по военному плацу. Двэйн, прищурив глаза, стоял и наблюдал за ними.

У этих людей неплохие способности. По крайней мере все они – офицеры. Правильно бегают в строю.

В этом время издалека подошел Камисилуо…Сегодня торжественное начало учебного года. Являясь военным представителем, ему следовало появиться.

— Для чего этот бег, Двэйн? – спросил Камисилуо, нахмурив брови.

— От простого бега, конечно же, нет никакой пользы, — холодно ответил Двэйн. – Я всего лишь хочу, чтобы они научились беспрекословно выполнять приказ! Потому священный долг настоящего воина подчиняться приказам! Пусть даже если впереди окажется отвесная скала, я скажу им бежать, и ни один из них не сможет возразить мне и топтаться на месте! Повиноваться и подчиняться приказам – вот их главная обязанность!

Местоположением «Академии Императорского Пространства» стала территория военной крепости. Полигон был достаточно большим. Когда строй пробежал восемнадцать кругов, некоторые курсанты стали отставать.

Сегодня им было приказано надеть неполный комплект доспехов. Не смотря на то, что они считались легкими, их вес составлял несколько килограммов.

Кто-то начал отставать. В конечном итоге изначально правильный строй стал все больше и больше растягиваться. В итоге они захотели снять с себя доспехи – самую главную вещь воина. Они задыхались от них.

Бежавший впереди строя Ялоэр двигался немедленно и небыстро. Его дыхание было стабильным. Сразу было видно, что он участвовал в боевых сражениях, был опытным солдатом, побывавшим на грани жизни и смерти. Он понимал, как во время дальнего пути распределять скорость движения и физические силы собственной армии!

— Считай до трех и выдыхай, затем снова считай до трех и вдыхай! – сказал громким голосом Ялоэр бежавшему рядом с ним товарищу. – Соблюдай ритм в дыхании, тогда не будешь уставать! Не надо бегать слишком быстро или слишком медленно!

Двэйн стоял по середине учебного плаца и, улыбаясь, смотрел на стоявшего рядом с ним Камисилуо.

— Уважаемый Камисилуо, ты собрал для меня таких испорченных учеников! Они такие смешные! Это интеллигенция, собранная Вами из разных войск?

— Ничего не поделаешь, талантливые солдаты находятся в военных корпусах. Они были разобраны до остатка в войска Ураганного Легиона и Громовой Булавы. Все эти люди…в охранных войсках считаются неплохими. К тому же… Не забывай, что еще до рассвета ты заставил их ждать долгое время, они даже завтрака не ели! То, что они еще могут бегать, уже неплохо.

Камисилуо вздохнул.

— М, второе, о чем я хотел сказать тебе… — посмеялся Двэйн. – Мне нужно несколько врачей, лучше всего, если это будут два наказанных и взятых под стражу пастыря из религиозной общины.

— Для чего…для чего тебе это? – нахмурил брови Камисилуо. – Неужели… О боже, неужели в учебной академии могут появится жертвы? Что у тебя за дьявольские намерения?

— Смертей не будет, — холодно ответил Двэйн. – Я знаю чувство меры. Немного крови и ран – это нормально.

Камисилуо глотнул и выплюнул слюну.

— Я уже сожалею, что позволил тебе стать директором.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 534.1. Кабинетные рассуждения**

Сейчас Двэйн не мог выделить какого-то одного, наиболее подходящего и соответствующего всем требованиям военнослужащего. На северо-западе он проводил дни слишком беспечно. Ни одного дня он не провел в армии, не набирал солдат и не возглавлял войска для военного похода. Несмотря на то, что у него уже был опыт в двух военных сражениях: оборонительная война при крепости Джилия, только тогда в его подчинении было меньше тысячи войск, небольшая кавалерия и все. У него не было большого опыта в выдвижении войск, к тому же в той войне войском больше всего командовал ученик 250-го Генерала – Мини 250-й, Гуптэд.

Во второй войне, когда был уничтожен Северо-западный легион, Двэйн больше всего координировал общее положение дел.

Поэтому Двэйн очень осторожно распределял молодых солдат, приехавших из разных мест Континента в военный лагерь.

Он стал директором, но совсем не выполнял истинные обязательства, не обучал такой основной дисциплине, как поход в сражение – Камисилуо не мог позволить Двэйну преподавать все предметы, потому что он все-таки был Герцогом Тюльпаном! Нельзя рассчитывать на то, что Великий Господин сможет постоянно трудиться, словно чернорабочий.

Поэтому все основные дисциплины, касающиеся военных дел армии Роланда, например, строевые занятия пехотинцев, ведение войска, сближение с противником и т.д, Министерство Главнокомандующих разрешило преподавать богатым опытом офицерам.

Двэйну нужно было разработать учебную программу, которую он называл «Развивающие занятия».

Он приказал своим людям соорудить несколько больших ящиков с песком. Первый ящик должен был стать крепостью Джилия и точной копией ее местности.

Сделав небольшой макет, он отправился в аудиторию и рассказал своим курсантам подробные детали об оборонительной войне при крепости Джилия.

Двэйн разъяснил только сопоставление военных сил и оборонную мощь города, количество степных людей под городской крепостью, местоположение военного лагеря, распределение и боевое настроение воинов…

Он не рассказал о самом процессе сражения и о завершении войны!

— Все могут хорошо подумать, немного пофантазировать, если бы вы оказались на месте главнокомандующего, то как бы вы завершили эту войну! Все должны подумать над этим! Все сведения вы получили. Теперь попробуйте сделать анализ хода войны!

Двэйн не ограничивал этих молодых офицеров. Он был только главным лицом в этой команде императорского пространства! Он даже позволил кому-то выйти и притвориться полководцами степных кавалеристов для того, чтобы хорошо поразмышлять и сделать анализ!

В классе интерес офицеров резко увеличился!

Все-таки они жили в мирное время, и у них не было опыта сражения в настоящей войне! Их обучали и тренировали только в местных войсках… Поэтому такое имитирование противника сильно завлекло их, и у всех возник сильный интерес.

Таким образом, все 108 офицеров разбились на пары. И одна из сторон выступала в роли защитника оборонительной крепости Джилия семьи Герцога Тюльпана, а другая – степными войсками. Все люди за один день сумели хорошо ознакомиться и усвоить данный материал, запомнить ландшафт данной местности, а затем сделать анализ…

Этот процесс был весьма эффективным!

На самом деле Двэйн смог одержать победу в оборонительной войне при крепости Джилия благодаря счастливому стечению обстоятельств! Если сравнить боеспособность войск двух сторон, то, без всякого сомнения, семья Герцога Тюльпана находилась в невыгодном положении!

Единственной причиной, по которой ему удалось одержать победу, была самая превосходящая в этой эпохе сила – малый отряд десептиконов, принадлежавших Двэйну! В то время десептиконы впервые появились на Континенте и стали его первыми военно-воздушными войсками!

Это был первый совместный бой воздушных и сухопутных войск в мире! Также впервые был использован порох для огнестрельного оружия!

Во время урока Двэйн специально не обозначил эти условия для того, чтобы игравшие роль верховных главнокомандующих семьи Герцога Тюльпана офицеры придумали, как завершить войну без пороха и военно-воздушных сил.

В итоге процесс этого анализа завершился очень странно и необычно!

Согласно сведениям о двух сторонах, их провианте и фураже, материальных средствах, воинскому расположению духа и т.д., все эти офицеры придумали очень странный образец военного сражения. Например, среди них были офицеры, которые решили, что оборонительная война при крепости Джилия затянулась надолго. Почти все солдаты внутри крепости использовали городские стены для того, чтобы истощить силы войск противника.

В конце концов, они даже придумали сделать рабов в качестве дополнительной силы для сдерживания врага. Оценивая число убытков, они пришли к заключению, что защитить крепость Джилия в этой войне было невозможно! У противника было двадцатитысячное войско, а у семьи Герцога Тюльпана внутри крепости не было и тысячи людей! К тому же у большинства рабов вообще не было боевого опыта! Взявшие оружие рабы не смогли стать угрозой для хорошо обученных солдат из степи.

Были офицеры, которые открыто выдвинули концепцию: степные люди совершили набег, они бы не смогли продержаться длительное время, поэтому оставалось только тянуть как можно больше времени!

Далее события могли бы развернуться следующим образом: отступить от крепости Джилия и воспользоваться сложным рельефом городской местности, устроив уличный бой! Во время уличного боя кавалерия степных людей при отсутствии обширной территории не смогла бы произвести штурм, а солдаты семьи Герцога Тюльпана могли бы с помощью зданий города и улиц устраивать засады и атаковывать противника.

Еще некоторые офицеры предположили, что могло прийти подкрепление из нескольких сотен кавалеристов! Какие-то офицеры с богатой фантазией вообразили особую военную тактику кавалеристов! Несколько сотен конников должны были разделиться на небольшие отряды за городом и устроить атаку на степных людей! Смысл этого выступления был очевиден: так или иначе, у нас есть несколько сотен человек, по сравнению с двухтысячной армией они играют особой роли. В таком случае лучше всего разделиться, быть маневренными и применить военное искусство против степных людей. Например, использование ложной атаки сильно утомит противника. Еще можно подсыпать яд в источники водоснабжения, произвести неожиданное нападение на разведчиков и т.д.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 534.2. Кабинетные рассуждения**

Но нашлись люди, выступившие против этой концепции!

Они бесцеремонно указали на ошибки этого метода! Потому что маневренность степных солдат была намного сильнее, чем у отряда императорского пространства! Сотни кавалеристов разойдутся для того, чтобы поиграть в военное искусство со степными конниками в латах?

Степные солдаты точно также могут легко разделиться на небольшие отряды, а затем уничтожить всех, потому что их маневренность намного сильнее!

Еще была одна идея «израсходовать все запасы». После того как упомянули об этом приеме, Двэйн сразу же посмеялся.

Очевидно, что у этих офицеров была неплохая база. Они прочитали немало военных трактатов этой эпохи, были знакомы с военными правилами, обладали хорошим воображением, но главным их недостатком… была не прагматичность! Другими словами, у них не было опыта ведения войны!

Двэйн сразу же отметил, что израсходовать все запасы совсем невозможно! Потому что у степных конников в латах никогда не было этого «продовольствия»!

У них нет продовольственного отряда! Во время военных сражений все степные солдаты носят с собой пищевой паек, рассчитанный на пятнадцать дней. Единственная трудность для них – это фураж для лошадей. Он самый тяжелый. (Строевые лошади не могут питаться только одной травой) Метод ведения войны степных людей до сих пор остается варварским: солдаты носят свой пищевой паек при себе, у армии высокая маневренность, если им нужны какие-нибудь товары, они напрямую грабят и убивают!

Если армия степных людей выходит в поход в полном масштабе, они все равно не запасаются продовольствием. Они привыкли вести за своей армией стадо коров и овец! Вот это и есть их обоз!

Этот анализ длился трое суток, и в результате почти все офицеры, исполнявшие роль семьи Герцога Тюльпана, проиграли офицерам, исполнявшим роль степных людей. Результат уже считался хорошим, если в этой игре им удалось продержаться десять дней против степной армии.

В первом раунде наибольших успехов удалось достигнуть кавалеристу Ялоэру!

Несмотря на то, что он был офицером низшего ранга, он сильно отличался от своих однокурсников. У него был настоящий боевой опыт. К тому же он лично участвовал в этом сражении при крепости Джилия. При этом он хорошо представлял ситуацию и был очень смелым!

Исполняя роль главнокомандующих семьи Герцога Тюльпана, он придумал много интересных уловок. Он не использовал рабов для защиты крепости, а приказал своей армии сопротивляться врагам трое суток в области крепости. После этого он отозвал войско внутрь города, уступив городские стены противнику!

Он искусно расставил солдат для уличного боя и применил тактику «войны на истощение». Для этого он использовал все здания и сооружения. При этом он очень рационально расставил своих солдат, чтобы они максимально растрачивали силы противника. Тем самым скорость врага должна была замедляться!

Большую часть рабов он использовал в уличном бое внутри города! Он считал, что даже с оружием в руках рабы не смогли бы защитить городскую крепость от хорошо обученных вражеских солдат!

Но если речь идет об уличном бое, то рабы хорошо знакомы с местностью города, поэтому у них больше преимуществ, чем у вражеского войска. Их боеспособность будет выше. Во время военного сражения главнокомандующий должен максимально использовать все благоприятные для него условия!

При этом он хотел разделить армию на небольшие отряды для того, чтобы атаковать противника за городской стеной, вместо этого он хотел собрать все силы воедино и произвести ложную атаку против армии степных людей! Он пытался церемониться с противником. Каждый раз он предпринимал решительные меры, проявляя храбрость и отвагу. Бросить небольшой отряд ради того, чтобы прикрыть отступление – такой метод был совсем не для него. Он только лишь удачно тянул время!

— Враг захватил крепостную стену, нужно отправить войска для защиты! В уличном бое захватили важное здание, нужно также отправить людей для защиты! Таким образом, противник больше растрачивает свои силы, и его маневренность ослабевает! Я не могу до самой смерти защищать какое-нибудь место, лучше всего специально ослабить защиту нескольких мест, чтобы противник смог их захватить, растрачивая свои силы, только так можно достичь нужного результата!

Такое заключение сделал Ялоэр. Несмотря на то, что он тоже ошибся в конец, но, тем не менее, ему бы удалось продержать свое войско против армии степных людей восемнадцать дней!

По мнению Двэйна продержаться восемнадцать дней против армии степных людей было хорошим результатом, потому что они нападают врасплох! Восемнадцати дней было достаточно для того, чтобы собрать большую партию отрядов императорского пространства и прислать их в качестве подкрепления.

Только в тот раз в оборонительной крепости Джилия Северо-западный легион окружил Лоулань так, что Двэйн не смог собрать все свое войско, чтобы помочь сражение при крепостной стене! Поэтому Двэйн посчитал метод Ялоэра неудачным!

Находившийся в одной команде с Ялоэром офицер испытал не себе всю горечь своего противника. Однако затем Двэйн сделал этого человека командиром отряда.

Стоит упомянуть, что заслуги Габриэля тоже оказались неплохими. Он являлся потомком известного рода, у которого было много военных заслуг. С самого детства его хорошо обучали, к тому же некоторое время он был учеником старого хитреца Ланьхая.

Двэйна больше всего порадовало то, что Габриэль во время своего анализа уделял немало внимания климату!

Еще он искусно использовал один пункт: темная ночь!

Все-таки эта эпоха сильно отличалась от прежней высокоразвитой и научно-технической эры Двэйна. Здесь уровень производства и бытовые условия людей были низкими. Большинство людей думали только о том, как бы наесться досыта. А вот научной пищи было мало. Вот такой был уровень жизни.

В связи с этим создавался один немаловажный фактор: в этом мире с наступлением темноты большая часть людей становилась слепыми. Иными словами, как только наступал вечер, солдаты сразу же не могли ничего разглядеть!

Габриэль в полной мере использовал этот критерий, и ему тоже удалось несколько дней тянуть время.

В общем, у учащихся офицеров появился большой интерес к этому анализу. Они были воодушевлены этим увлекательным оперативным управлением боевыми действиями.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 535. Утверждение своего авторитета**

Двэйн в полной мере воспользовался этим, заставив каждого курсанта сначала вывести свои заключения, а затем подвести общий итог. Каждый должен был соотнести свои выводы об окончании войны с условиями, а затем научиться составлять общую картину и выделить плюсы и минусы.

Во втором раунде Двэйн по-прежнему использовал макет города Гилиата и сделал произвольную перестановку сил обоих сторон. Следующий этап обсуждения начался!

Всего таких занятий по обучению дедуктивному мышлению было проведено четыре, и все это длилось около пятнадцати дней.

В итоге благодаря наставлениям и пошаговому руководству Двэйна курсанты в полной мере усвоили, как учитывать и использовать все имеющиеся требования, погоду, боевые единицы, географические условия и т.д. И все это они выучили вовсе не из книг.

Многократное повторение таких уроков привело к тому, что курсанты стали демонстрировать тактические навыки на очень высоком уровне, и Двэйн остался ими доволен.

Можно сказать, что из всех предметов, курс мышления Двэйна пользовался наибольшей популярностью среди учеников.

Хотя этот курс не позволял будущим командирам получить реальный опыт оперативного управления боевыми действиями, он по меньшей мере дал им достаточно полное представление, что такое тактика боевых действий.

Затем, на последнем своем уроке Двэйн приготовил различные макеты разных форм. Кроме того, он бессовестно присвоил себе все прецеденты, случавшиеся на войнах в прошлом.

Раз за разом условия для двух армий менялись, и курсанты каждый раз должны были вывести четкий итог… Все командиры не смогли составить полную и исчерпывающую стратегию действий. Однако, по меньшей мере они уже понимали, как можно использовать сложившиеся на войне условия в свою пользу. Хотя их планы не были выдающимися, но Двэйну важнее было добиться от них понимания самого процесса, и это ему вполне удалось.

Помимо уроков тактического мышления, Двэйн принимал участия и в других предметах в офицерском училище.

Он знал свои минусы. Настоящий военный поход, сражение, пехотный и кавалерийский строй, различного рода маневры и другие начальные знания — во всем этом у него были существенные провалы! Когда в училище приглашались отставные военные, или те, кто служил в войсках уже много лет, Двэйн непременно маскировался под обычного солдата и внимательно слушал их лекции.

Присутствие на уроках господина директора, который сидел за последней партой и все внимательно слушал, курсанты воспринимали как контроль за собой, и никто из них лишний раз не осмеливался подать голос. В классе царила идеальная дисциплина, и все курсанты внимательно слушали лекции.

Но никто не знал, что… самый молодой и известный генерал Империи, тот самый Герцог Тюльпан, командовавший войсками в двух крупных военных кампаниях, очень мало разбирался в военном деле! С виду казалось, что герцог следит за дисциплиной в классе, но на самом деле, он потихоньку вместе со всеми изучал основы военного дела.

Еще месяц назад Двэйн не знал, как разместить пехотные отряды перед началом боя, а теперь он примерно понимал, как управлять пешими и конными войсками во время сражения.

Двэйн настаивал на том, чтобы каждый учащийся делал необходимые записи во время лекций. Многие из курсантов были выходцами из аристократических семей, а потому с детства были приучены много писать, по сравнению с обычными солдатами, которых обычно набирали в армию, не интересуясь, обладают ли они хотя бы самыми элементарными знаниями.

Однако, приказ делать записи пришелся по душе далеко не всем. Несколько ослушавшихся приказа курсантов как следует наказали плетью, и только после этого все начали исправно записывать за лектором основные тезисы.

А Двэйн каждый день просил у кого-нибудь из курсантов тетрадку с записями… Он по-прежнему в тайне от всех продолжал учиться!

Цель Двэйна была проста! Он хотел как можно быстрее стать квалифицированным генералом. Он верил, что у него есть к этому способности.

В конце концов, если Арагон смог стать выдающимся главнокомандующим непобедимой армии, почему же он не сможет?

Кроме того, Двэйн в своем училище ввел особые правила, которые курсантом казались весьма странными.

Например, распорядок, собственноручно составленный Двэйном… Это были так называемые военные законы училища и они не были очень строгими. Все очень строгие, даже иногда жестокие наказания маг исправил на более мягкие.

Двэйн не очень разбирался в правилах дисциплины в Императорской армии. По его мнению, многие военные законы были откровенно зверскими. И не только они, но даже обычное уголовное право мыслилось им слишком жестоким.

Например «сорок ударов палкой». Если отряд во время обучения совершает ошибку, то наказывают всех. Двэйн презирал дисциплину такого рода.

Он был уверен, что наказания необходимы, но сорок ударов могут существенно навредить здоровью человека, если вообще не убить. Как правило, наказанный не мог встать с кровати в течение десяти дней!

Двэйн считал, что все эти правила дисциплины и различного рода угрозы не зависят от того, насколько жестоки военные законы.

Например, в прежнюю эпоху, старые военные законы включали также наказание пятидесятою ударами. Даже на слух звучит страшно…

Но вопрос заключался в том, такие законы только лишь пугали солдат.

И устрашение заключалось не в них самих, а в том, как они реализовывались.

Будь законы трижды строгими, но если они не имеют реальную силу, тогда это просто ненужные бумажки!

Так, например, обстояло дело со старыми «пятьюдесятью ударами», которые на самом деле всегда оставались лишь на бумаге. Двэйн также знал, что в древнекитайской армии никогда такие строгие меры не применялись. Если бы они действовали, то в армии уже давно бы не осталось солдат — все были бы забиты до смерти.

Лоуланьцы наверняка думали, что рядового солдата привести к послушанию можно только с помощью строгих наказаний, но Двэйну такая точка зрения была отнюдь не по душе.

Двэйн наново прописал военные законы, внеся в них существенные поправки. На бумаге они были очень мягкими, потому что, например, магом была вычеркнута почти половина видов смертной казни, а также те наказания, которые, по мнению Двэйна, могли причинить солдатам значительный ущерб и отнять у них большую часть боевых сил.

Например, согласно новому порядку, даже самые строгое наказание в виде ударов палкой или плетью не превышало двадцати раз.

Смертельные и сильно травмирующие наказания были значительно смягчены. Все это вошло в новый сборник законов, написанных Двэйном.

Однако, на самом деле все эти меры имели еще больший устрашающий эффект!

Потому что Двэйн потребовал «строго следовать букве закона»!

Строгость закона, любил повторять маг, заключается не в самом законе, а в том, как он исполняется! В государстве слишком долго царил мир и порядок, оснащение армии осуществлялось небрежно, в значительной степени именно из-за «необязательности» законов!

Офицеры часто устраивали драки, беспробудно пьянствовали, а военные законы превратились в шелуху!

Кроме того, в Империи действовал строгий закон: нельзя применять наказание к лицам аристократического происхождения!

Но проблема заключалась в том, что за несколько сот лет мира высший командный состав армии по большей части состоял из лиц аристократических фамилий! То есть даже самый строгий военный закон, в отличие от рядовых служащих, на них не распространялся!

Аристократ мог получить наказание, но за него его отбывал какой-нибудь раб или слуга.

Если законы работают только выборочно, то как заставить солдат ценить военную службу?

Двэйн смягчил законы для армии, но зато ввел обязательное их исполнение на всех уровнях ее состава!

В итоге первым, кто «попал под раздачу», был ни кто иной, как родной младший брат Двэйна!

Когда Двэйн объявил свои «правила» для военного училища, они пока еще оставались всего лишь «правилами».

Габриэль жил одной палатке с двумя офицерами, которые потихоньку выпивали, и Двэйну удалось поймать их «на горячем».

Габриэль был ответственным за эту палатку, и мага очень порадовал тот факт, что его брат ни разу не притронулся к алкоголю… Однако, его ошибка состояла в том, что они не доложил вышестоящим, и это вызвало у Двэйна недовольство!

Габриэль был выходцем из традиционной аристократической семьи, прославившейся своими боевыми заслугами, а потому взгляд его на мир был достаточно консервативен — не следует настраивать против себя своих коллег, что было в принципе достаточно распространено в армии. Он думал, что военные законы распространяются только на рядовых солдат, а высшее руководство судят по другим.

В итоге двое офицеров, употреблявших алкоголь, получили наказание в двадцать ударов плетью, а Габриэлю за сокрытие преступления Двэйн собственноручно нанес десять ударов.

Дул морозный вечерний ветер.

С Габриэля сорвали верхнюю одежду. На спине его остались кровавые следы плети. Двэйн наказал его на глазах у всех, и в то время, пока маг изо всех сил лупил его плетью, он не проронил ни слова, крепко стиснув зубы, стараясь даже не вздыхать. Он проявил истинную стойкость духа.

Более сотни военнослужащих смотрели на мрачное лицо Двэйна и в душе невольно вздыхали. Этот Герцог Тюльпан относится ко всему слишком серьезно… Многие посчитали этот его поступок желанием показать свой авторитет, но подставлять «под нож» своего брата… В глазах многих это был явный перебор.

— Правила есть правила, — бросив плеть, Двэйн строгим взглядом оглядел собравшихся курсантов, которые, поймав на себе взор директора, тут же вздрагивали и становились в стойку.

-Правила, — спокойно продолжал Двэйн, — должны выполняться всеми! Мне неважно, кто вы, дети графов или баронов, или же внуки чиновников! Каждый из вас должен уважать воинский устав! Каждый! Даже я! Если я совершу преступление, то точно также получу по заслугам!

Затем, маг на своей спине отнес Габриэля в его комнату и собственноручно намазал его спину заживляющей мазью.

Мальчик по-прежнему молчал.

Закончив обрабатывать его раны, Двэйн слегка вздохнул.

— Ты ненавидишь меня, Габриэль?

Тот молча покачал головой. Ему с трудом удалось повернуться на бок и посмотреть на Двэйна. Лицо его по-прежнему выглядело сосредоточенным.

— Я говорил. Ты мой брат, и я знаю, что все, что ты делаешь, имеет смысл! Раз ты считаешь, что твой поступок правильный, то я тоже буду верить, что он такой.

Двэйн хотел сказать ему пару успокаивающих раз, но Габриэль неожиданно добавил:

— Не надо ничего говорить, брат! Я понимаю. Я верю тебе. Если бы сегодня ты отрезал мои ноги, то я бы все равно продолжал верить тебе!

— Я очень надеюсь, что ты станешь великолепным воином! На вовсе не косным лоуланьским воякой, — вздохнул Двэйн.

— Я непременно стану, — кивнул Габриэль, с силой сжав зубы.

Двэйн обработал раны не только Габриэля, но и двух других наказанных офицеров. Маг не мог не воспользоваться такой прекрасной возможностью завоевать сердца людей.

Да он и не стал делать этим людям строгий выговор, а лишь сказал:

— Проступок, который вы совершили, вы полностью искупили, вытерпев это наказание. Теперь вы больше не нарушители, а просто мои курсанты.

Из ста восьми учеников некоторые не поняли, что произошло, некоторые покорно смирились, а в душе у некоторых кипело недовольство.

Двэйн не обращал на это внимание. Ведь он сам придал силу этим законам, а потому лишь требовал уважать их, только и всего.

«С течением времени они привыкнут, — думал Двэйн. — А это все, что мне нужно».

Он вовсе не считал себя святым. Он также не хотел, чтобы солдаты были преданны только ему, не взирая на приказы государя… Он не был наивным, он лишь хотел, чтобы хотя бы большая часть людей понимала смысл его действий, и этого ему было вполне достаточно. Если кто-то противился, то Двэйн не принимал это на свой личный счет.

«Мне неважно, понимаете вы или нет. Главное, чтобы вы следовали этому!»

Кроме того, в новых законах Двэйна было одно любопытное место: во время трапезы сначала ели рядовые солдаты, их было около сотни, а потому уже принимались за еду командиры отрядов и ответственные за палатки.

И уже только после них ели директор (то есть Двэйн) и несколько учителей и наставников!

— Командиры не имеют право притрагиваться к пище, пока голодны их солдаты! Пока голодны командиры, главнокомандующий не садится за накрытый стол!

Поначалу все думали, что Двэйн лишь хотел произвести впечатление, но через месяц все молча подчинялись его нововведениям.

Некоторые, безусловно, всей душой ненавидели Двэйна, но и они вынуждены были признать, что Герцог Тюльпан всегда упорно идет к своей цели! Он был строг не только к другим, но и к себе тоже.

Было еще кое что. Двэйн не особо выделял тех, кто превосходно владел боевыми искусствами. Он искренне считал, что на войне гораздо более важна тактика, а боевые навыки запросто можно наработать. Потому что настоящий полководец всегда руководит солдатами с задних рядов. Каждый рядовой в его руках выходит на поле и бросается в бой в самый подходящий для этого момент и в самом подходящем для этого месте.

Те, кто всегда стремятся быть на передовой и с мячом в руках сломя голову бежать на врага, никогда не станут настоящими командирами!

Это были ударники, но никак не тактики!

Конечно, точка зрения Двэйна не заключалась в том, чтобы принажать солдат, обладавших выдающейся боевой мощью. В конце концов, он прекрасно понимал, что в эпоху огнестрельного оружия функции офицера сводятся в основном к осуществлению руководства процессом, однако когда в дело идет холодное оружие, офицер должен храбро бросаться в бой и не должен пренебрегать боевым азартом и мощью своих солдат.

Поэтому, тщательно все обдумав, Двэйн задумал превратить Звездную Доу Ци в базовое искусство ведения боя, а для этого выбрал несколько движений, которые простой солдат в состоянии повторить, и обучил ими весь командный состав!

Разумеется, Двэйн не стал объяснять им всех нюансов данной техники, ведь, даже если бы он рассказал, все равно мало кто их офицеров смог бы все повторить. В этом Двэйн был настоящий талант. Прежде, когда Гендальф в Белом и Хуссейн обучали его всем тонкостям Звездной Доу Ци, их поражала скорость, с которой Двэйн усваивал новые движения. Среди них было много особенных действий, которые рядовой солдат был не в состоянии повторить.

По меньшей мере, обучив их простым приемам, Двэйн смог добиться, что они стали более выносливыми, и это уже был весьма неплохой результат.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 536. Волчья тень**

Так прошло два месяца, по истечению которых Двэйн придумал новую штуку.

Он уговорил ставку верховного командования выделить из столичного управления безопасностью восемьсот солдат и направить их в военное училище.

Каждому из своих учеников Двэйн доверил командовать небольшим отрядом, каждый из них выполнял функции полководца низшего ранга, начальника роты, бригадира и т.д. Самый маленький отряд состоял из двадцати человек, самый большой — из ста.

Эти офицеры некогда уже командовали войсками, а потому прекрасно справились со своей работой. Двэйн дал им десять дней на то, чтобы познакомиться со своими подчиненными, и строго наказал им жить и кушать вместе с ними! Каждый день утром и вечером они должны были принимать участие в строевых учениях своих солдат, но помимо этого также продолжать посещать свои учебные занятия.

По прошествии десяти дней большинство офицеров наконец поняли смысл всех директорских нововведений.

Во-первых, строгое уважение правил со стороны командного состава привело к тому что, никто из солдат не осмеливался их нарушать. Кроме того, странное правило, обязывающее офицеров обедать вместе со своими подчиненными, способствовало том, что солдаты очень скоро привыкли к своим начальникам и даже стали испытывать к ним вполне дружеские чувства.

Но это был век феодализма, и командиры армии пользовались особыми привилегиями, недоступными рядовым солдатам. Сейчас они обедали все вместе, и солдаты очень скоро начали положительно отзываться о своих начальниках.

— Если твой подчиненный умирает с голоду, а ты питаешься деликатесам. Если у твоего подчиненного недостаточно теплой одежды, и он мерзнет в стужу, а ты тем временем расхаживаешь в дорогой шубе… Разве может такой командир завоевать настоящее доверие своих солдат?

Мораль была проста — Двэйн хотел упразднить все традиционные привилегии командиров — выходцев из аристократов.

Двэйн объявил строгий приказ, чтобы все офицеры жили со своими солдатами в одной палатке и ели ту же еду, что и они! Он требовал беспрекословного подчинения военным законам и даже учредил, чтобы после отбой офицеры ложились только тогда, когда заснет их последний подчиненный.

Те правила, которые прежде казались курсантам скучными, за десять дней показали свою жизнеспособность, и многие теперь активно поддерживали их. Разумеется, десять дней — это очень маленький срок, и все эмоции были только лишь первым впечатлением. Однако, это был первый шаг к формированию дисциплинированных военных подразделений.

По мнению Двэйна, кроме сильнейшего в Империи Ураганного корпуса, ни один другой из местных военных отрядов не в состоянии провести подобные реформы.

По окончании десятидневного срока Двэйн организовал новый курс, который назывался «реальный бой».

Училище располагалось в старой военной крепости, построенной много лет назад. Площадь ее была довольно большой, на территории стояли различные вспомогательный постройки вроде командного пункта, многоэтажных домов, еще были сторожевые посты, укрепленные стены, стрелецкие башни и т.д. и т.п.

И вот начались инсценировки настоящего боя, организованные Двэйном.

Процесс обучения был выстроен очень просто — он произвольно выбирал какое-нибудь здание, или склад вооружения, или часть глинобитной стены, или стрелецкую башню с казармами.

Затем маг делил восемьсот солдат на два лагеря, а офицеры, командуя своими подчиненными, должны были вступать в бой.

Двэйн в полной мере использовал все пространство училища, чтобы организовать для учеников что-то наподобие игры в войну.

Конечно, для того, чтобы избежать смертельных случаев, Двэйн приказал обернуть все мечи в плотную ткань, а с копий были сняты наконечники, а также пригласить духовных наставников, сведущих во врачевании, и докторов. Маг, будучи специалистом в области различных лекарственных зелий, тоже всегда был наготове.

Продолжительные постановки помогли офицерам испытать и улучшить их умения продумывать тактику боевых действий. По правилам игры, сначала отрабатывались сражения между небольшими отрядами, затем побольше и в конце развернулась настоящая масштабная битва между двумя лагерями.

Ради того, чтобы офицеры получили реальный опыт управления солдатами во время настоящего боя, Двэйн постоянно вызывал новые отряды из столичного управления безопасностью, и на территории училища теперь проживали около двух тысяч человек. Оно все больше напоминало настоящий военный лагерь.

Двэйн также выработал целую систему понижения и повышения в должности. Во время сражения, офицер, чей отряд совершал наибольшее количество ошибок и в конечном счете проигрывал, понижался в звании на один ранг. Соответственно, тот, кто побеждал, получал повышение. Командир колонны мог стать начальником всего отряда, а начальник спокойно мог быть разжалован в командиры низшей единицы.

У офицеров не было возможности принять участие в настоящем бою, но даже эти театрализованные постановки позволяли им приобрести начальный опыт управления воинскими подразделениями.

К слову сказать, увлекшись учебой в военном училище, наш будущий граф Габриэль Роулинг по своей инициативе откладывал церемонию своего совершеннолетия.

Еще через несколько месяцев, Двэйн вновь организовал новый урок. Он назывался «применение пороха».

Весна прошла. Наступили теплые весенние деньки.

Прошло полгода с тех пор, как маленький принц Чарли унаследовал императорский трон.

С приходом лета холодные пронизывающие ветра сменились теплыми сухими бризами.

Даже на севере страны началось таяние льдов. Промерзшая за зиму почву начала постепенно размягчаться, солнце светило теплом. Солдаты сбросили толстые одежды и переоделись в легкую летнюю одежду.

На севере страны, на линии Касперского обосновался Ураганный корпус, заняв центральную и восточную крепости. В западной крепости квартировался отряд Плети Бога-громовержца во главе с Аэропаем.

С наступлением лета работы по выкапыванию рва значительно ускорились. Погода менялась к лучшему, и почва уже не была твердой как камень. Ров под крепостной стеной глубиной до ста метров был почти завершен.

Несколько отдельных рвов издали казались сплошной линией обрыва, и солдаты называли ее «вражеский коридор смерти». Перейти его было практически невозможно, так как приблизившись к нему, враг тут же оказывался в зоне обстрела из арбалетов и луков-самоделов, приготовленных для солдат сторожевой службы. По мнению командира Ураганного корпуса, генерала Ростка, вражеская армия может и преодолеет этот ров, но с огромными потерями.

Великолепно оборудованная оборонительная линия, вооруженные до зубов солдаты… Глядя на все это, генерал Росток очень уверенно предсказывал победу Императорской армии.

Единственное, что вызывало у него недовольство, было расположение за линией обороны корпуса военно-воздушных сил, прежнего Северо-западного независимого корпуса.

Генерал Андрэ некогда подчинялся генералу Ростку, их отношения вполне можно было назвать дружескими. Однажды генерал Андрэ предложил организовать отряд, который мог бы перемещаться по воздуху и помогать в сражении наземным частям. В центральной крепости линии Касперский было построена дозорная площадка радиусом в пятьдесят ли.

Однако, генералу Ростку эта идея сразу не понравилась. Он придерживался традиционных взглядов на тактику ведения боя, а потому считал, что в сражении главную роль должна играть кавалерия. Росток всю жизнь служил в кавалерии, и в подчинявшемся ему корпусе кавалеристы составляли его наибольшую часть. Он был твердо убежден, что кавалерия — это главный козырь армии людей, и именно от их мощи зависит исход битвы.

Он сомневался, что летящие на высоте нескольких сот метров солдаты могут брать на себя разведывательные функции, как это предполагалось, так как сверху видно очень плохо. Разве может такой отряд заменить наземных разведчиков?

Опытные разведчики могли по следам на земле и примятому растительному покрову определить, проходил ли здесь враг и в какую сторону он направился. Разве те, кто летает в небе, могут проделать нечто подобное?

К тому же, каждый полет дирижабля стоит немалых денег! А на полет целого отряда потребуются огромные запасы горючего, которое нужно закупать, и оно стоит очень дорого!

Генерал Росток уже всеми признавался как главнокомандующий войск, размещенных на линии Касперский. По служебному положению и генерал Андрэ, и генерал Аэрпай должны были беспрекословно подчиняться его приказам. Разумеется, генерал Росток добивался, чтобы за все военные расходы частей на линии Касперский были полностью под его ответственностью.

По мнению старого генерала с многолетним опытом службы в государственных войсках, воздушные отряды имеют хорошую ударную силу (это было выяснено еще в ходе кампаний Северо-западной войны). Генерал Росток не отрицал мощи этого подразделения, он лишь считал, что его обслуживание обходится Империи слишком дорого!

Чтобы поднять в воздух один полноценный дирижабль и переместить его на расстоние в пятьдесят ли требуется денег на горючее в десять раз больше, чем на снаряжение и обеспечение питания такого же по численности отряда кавалеристов.

Генерал Росток был категорически против излишнее расходование военного бюджета. Если кавалеристы справляются со своей работой, то зачем нанимать более дорогой воздушный отряд?

Генерал Росток очень хорошо относился к генералу Андрэ, а потому не стал отклонять его идею. С другой стороны, он согласился с ним лишь частично и уменьшил территорию патрулирования воздушных войск на одну треть.

Поэтому большую часть разведывательной работы по-прежнему выполняли наземные кавалеристы.

В итоге… он и не догадывался, что генерал Андрэ втайне осуждал его действия, так как вся власть по распределению военных доходов и расходов была полностью монополизирована генералом Ростком.

В итоге система раннего оповещения, разработанная генералом Андрэ, не показала ожидаемых результатов, и в зоне дозора воздушных войск возникло множество «белых пятен».

Ранним летом, в год девятьсот шестьдесят пятый, разведчики-кавалеристы привезли неожиданную новость!

Группа из десяти разведчиков, которая должна была в назначенный день вернуться в крепость с важными сведениями, почему-то до сих пор не возвратилась!

Эту новость сперва не стали докладывать генералу Ростку. Нижестоящие офицеры не придали ей большого значения — они подумали, что должно быть по пути отряд наткнулся на стаю диких магических животных, а потому им пришлось задержаться в дороге. К тому же, из крепости было послано около двухсот разведчиков, которые патрулировали обширную территорию на севере, и если кто-то из них опаздывал с новостями, это не усматривалось как нарушение.

В итоге весть о пропаже группы на второй день дошла до генерала Андрэ.

А на третий день… другой отряд разведчиков наконец обнаружил пропавших…

…только мертвыми!

Кавалеристы, проходившие в этой зоне, с ужасом осматривали их трупы.

Окровавленные и изорванные в клочья тела разведчиков лежали у лесной границы. Трупы коней были почти не тронуты, а потому обнаружившие их кавалеристы утверждали, что это не было похоже на внезапную стычку со свирепыми животными.

Товарищи погибших даже не сумели полностью собрать тела своих друзей! Повсюду виднелись следы свежей крови, некоторые части трупов попросту отсутствовали! У некоторых не было ног, у некоторых — головы, а у некоторых и вовсе недоставало левой или правой половины туловища!

С трупов были срезаны все доспехи, оружие тоже найти не смогли. Это явно не было похоже на нападение магических животных, которые, хоть и могли съесть какую-то часть мертвеца, но не стали бы срывать доспехи и уносить оружие.

Командиры и солдаты, каждый из них, увидев столь страшную картину, невольно вздрогнули, даже если им прежде доводилось участвовать в сражении и они слыли храбрыми и мужественным воинами. Потому что рядом с трупами они обнаружили золу от костра!

Над ним из грубых веток была сооружена решетка, на которой висели изуродованные… руки и ноги! Все это и были те части, которых не хватало у трупов!

Руки и ноги были насажены на ветки, как будто кто-то «поджарил их». Кое где на земле валялись обглоданные кости.

Это было просто ужасно!

Некоторые воины не выдержали и, отвернувшись и обняв ствол ближайшего дерева, опустошили свои желудки. Командир отряда побледнел как полотно. Он приказал срочно доложить об этом в ставку, затем решил сделать это сам, но неожиданно лошадь его встала на дыбы, и он едва не выпал из седла.

Все кони словно разом почувствовали опасность и нервно заржали, один за другим поднимаясь на дыбы. Они не повиновались командам всадника и с силой стучали копытом о твердую землю.

В этот самый миг командир разведчиков внезапно услышал странный рев. Он подумал, что этот клич, должно быть, принадлежит магическому животному, и лишь когда рев повторился вновь, понял, что это были волки.

Он обернулся.

Он увидел, как из-за кустов со свистом выпрыгнула страшная тень. Она двигалась быстрее лошади, скользя меж деревьев.

Не успели солдаты сообразить, как из лесу выпрыгнуло сразу несколько десятков крупных волков. На каждом из них были одеты крепкие доспехи, сделанные из очень грубого материала. На их спинах сидели страшные существа с тонкими ртами и острыми клыками. В руках у них был зажат длинный нож. Существа то и дело издавали пронзительный рев.

Солдаты и крикнуть не успели, как волки бросились на них и изорвали на куски. Те, кто успел отпрыгнуть, не успели выхватить оружие — таким страшные существа одним рывком сносили голову.

Командир отряда стоял позади всех, а потому он вмиг принял решение — бежать!

Выдающиеся способности генерала быстро реагировать на опасность сработала безукоризненно. Он тут же определил, что в одиночку ему с таким противником не справиться, а будучи разведчиком он понимал, что главной его задачей было не убивать врагов, а донести сообщение до ставки!

Однако, не успел он поворотить лошадь, как испуганное животное тут же рвануло с места, подстрекаемое уверенными движениями командира. В это время темная тень внезапно обрушилась ему на голову. Командиру на миг показалось, что солнце в секунду погасло.

Насколько мощный мог быть прыжок огромного волка?

Волк перескочил через всадника и очутился перед ним. Существо, сидевшее на его спине, разинуло рот, обнажив ряд острых как лезвия зубов, и пронзительно завыло.

Медлить было нельзя. Командир тут же выхватил свой меч и хотел было уже броситься на врага, как вдруг сбоку к нему подскочил еще один волк, который, перескочив через коня, повалил разведчика наземь.

Когда командир упал, на него сверх упал его конь и придавил ему ноги. Он хотел было вырваться, но увидел над собой разинутую волчью пасть…

Что это за чудовища?

Это была последняя мысль, пронесшаяся в его голове.

В этот день из сорока шести групп разведчиков вернулись только три! Остальные сорок три, всего четыреста тридцать солдат, бесследно исчезли!

Проблема была в том, что все три отряда не встретили на своем пути никаких следов врага! Крепость потеряла четыреста тридцать превосходных воина, а благополучно вернувшиеся разведчики не принесли в крепость никаких сколько-нибудь ценных известий!

Это событие всколыхнуло все части, находившиеся в крепостях оборонительной линии!

Очевидно было только одно — враг близко. Но что это за враг? И откуда он идет?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 537. В бой за Роланд!**

Исчезновение отряда разведчиков окончательно вывело из себя и без того не на шутку разбушевавшегося генерала Ропстока. Враги вырезали всех разведчиков, и теперь Ропсток оставался слепым котенком, не знающим, куда двинуть войска. Коль скоро враг вырезал эту группу разведчиков, то и другие группы обречены. Быть может, войстка Ропстока уже давно окружены без всякой надежды на спасение. Все, что мог понять теперь Ропсток – перед ним серьезный враг, и он многочисленен! Так или иначе, Ропсток приказал коннице не рассредотачиваться по периметру лагеря и глядеть в оба, дабы быть готовым к внезпным атакам. Три дня и три ночи кавалеристы регулярно патрулировали рубеж Касперского, отправляя новые разъезды. Внимание обращали абсолютно на все вплоть до самых незначительных странностей, за каждым холмом или деревом мог оказаться вражеский разведчик, стремящийся проникнуть в главный форт всего рубежа Касперского. Рубеж Касперского лежал на дельнем севере, следов крови на земле зачастуб не было видно из-за мороза и снега, но страшнее то, что ни одного тела не удавалось найти! Ни лошадей, ни тел людских… спустя четыре дня поиска, один из конных разъездов внезапно наткнулся в лесу на одного из противников. Это были те загадочные и таинственные существа, с которыми четыре тысячи лет назад люди впервые скрестили мечи… это произошло чуть южнее Ледяного Леса, когда эти демонические существа атаковали первые поселения людей в этих местах. Когда-то те города были процветающими торговыми столицами, но теперь они лежали в руинах. Сегодня Рубеж Касперского был единственной крепостью, способной вновь принять натиск этих врагов человечества.

Дело шло к ночи, и Ропсток строго-настрого запретил коннице вступать с демонами в бой, приказав возвращаться в лагерь как можно скорее, чтобы сохранить жизнь. Командир кавалерийского отряда вмиг приказал войскам поворачивать обратно, избегая столкнования. Это спасло им жизнь…

Но битва началась мгновенно сама собой. Как только конница повернула в сторону лагеря, с тыла их настигла орда оборотней, выглядящих как огромные волки с оскаленными пастями. Волков седлали высокирослые коренастые гуманоиды, облаченные в доспехи с ног до головы. Потери начались с первой же минуты боя. Замыкающий отряд кавалерии из пятидесяти всадников был в одночасье весь истреблен. Командир кавалерийского отряда яростно взглянул на подло напавших со спины демонов и развернул войска на врага. Часть конного войска развернулась, дабы дать отпор демонам, но гигантские волки передвигались гигантскими прыжками, оказываясь быстрее лошадей воинов.

Однако, к счастью, наездников на волках было не много, и они не рисковали атаковать весь кавалерийский отряд. Их было не более пары сотен… после налета волчьи всадники оставили свыше двадцати трупов воинов и коней. После непродолжительного боя кавалеристы не досчитались почти тридцатерых человек, еще двадцать были ранены и не могли идти. Но ведь отряд врага не насчитывал и трехста волков, как они смогли так быстро лбескровить отряд отборной кавалерии… подобная ситуация при столь неравномерном соотношении сил вселяла уныние и страх в сердца воинов, многим из которых приходила мысль о том, что их дни сочтены. Мысли об атаке на лагерь демонов и восе исчезли. Благо, конница успела своевременно уйти, не ввязываясь в бой и не заходя в разрушенный город. Его узкие, усыпанные мусором улочки стали бы смертельной ловушкой для кавалеристов, которые стали бы легкой наживой для легко преодолевающих развалины волков. Волчьи всадники ушли так же внезапно, как и атаковали, не получив почти никакого отпора. Но предусмотрительный командир кавалерийского эскадрона заметил, что сражатсья во мглее волки не хотели, а потому бежали с наступлением первых сумерек. И это при том, что потерявшее половину личного состава конное войско же теперь было абсолютно слепо. Войско вернулось в лагерь с телом одного из немногих убитых в бою демонов. Труп старательно вскрывали, изучая внутренние органы и анатомию. Это было прерогативой разведчиков, они были обязаны подробно изучать своего противника.Разрезав и распотрошив желудок демона, разведчики выяснили, что врагу явно не ватает провианта и к ведению долгих и масштабных баталий они не готовы. Истинным же ужасом было обнаружние в желудке твари несколько чеовеческих пальцев… нескольких недопереваренных пальцев. В желудке одного из убитых волков также нашлись часи людских тел. Эти твари людоеды! Скорее всего, эти останки, найденные в их животах, и были тем, что осталось от предыдущей разведки! Оставлять своих падших воинов на съедение было нельзя, но тел было много, и перевозить их всех в лагерь было бы опасно, ведь враг мог напасть в любую минуту. Скрипя сердцем, командир отдал приказ сжечь тела убитых воинов. Воины возмущались и негодовали, ведь на роландовских землях сжигатние покойников не приветствовалось. Этой ересью занимались лишь Храмовники… но и оставлять своих на съедение тоже не хотелось. Иного выхода не было, и все сошлись во мнении, что тела лучше сжечь, после чего скорее вернуться в лагерь.

Остальные три разведывательных разъезда также подверглись нападениям разной тяжести, но все понесли те или иные потери… однако нападавшие на них враги были куда малочисленнее… около двадцати или тридцати волчьих всадников. Противник был хитер и коварен: завидев большой отряд людей, он спешил отвести свои силы подальше и выжидать удобного момента, не ввязываясь в бой. Еще один разъезд, столкнувшись с отрядом волчьих всадников, убил троих из шести демонов, но поплатился четырьмя своими воинами. Вернувшиеся в форт кавалеристы доложили о случившемся, после чего началась подготовка к масштабной войне с опасным противником. Вид даже мертвого противника наводил страх на солдат ураганной армии: огромные доспехи демонов из толстых листов стали. Величина и толщина шкур волков попросту вызывала сомнения в том, волки ли эти твари… в любом случае, такая шкура, должно быть, позволяла этим тварям выживать в условиях сурового северного климата. Один такой волк мог сладить с двумя хорошо обученными воинами людей. Но воины Ураганной армии все же не были намерены отступать перед лицом даже столь опасного врага. Некогда эта славная армия сражалась за Ледяной лес с ордами демонов, и теперь лишь настал день повторить подвиги… враги носили хорошую броню, также защиту имели и их волки, враг был отличным стратегом… он берег силы и выжидал нужного часа, он питался человечиной и убийством воинов-людей покрывал недостаток провианта. Генерал Ропсток решил, что эти волки, вероятно, тоже были своего рода разведкой, пришедшей проверить силы Ураганной армии. Эти волки служат им как кони, они выезжают небольшими группами на разведку и истребляют наших разведчиков. Опасность противника росла с каждым днем, и генерал Ропсток призывает на помощь отряды кавалерии генерала Андрэ. Десять Ли Рубежа Касперского отныне охранялись Ураганной армией, другую территорию под охрану брал генерал Андрэ. Генерал Ропсток вышел к своему войску «Я знаю, о чем сейчас думает каждый из нас! Всем нам страшно, и мне тоже! Но мы – ураганная армия, последняя надежда людей, и мы не можем отступить перед толпой демонов! Ропсток достал меч из ножен и взмахнул над головой «В бой за Роланд!» «В бой за роланд!» стали восклицать воины, гремя броней и оружием.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 538. Бесчеловечный Император**

Как вы думаете, что в этом мире распространяется быстрее всего? Не болезни вовсе, и не вирусы даже… а слухи! Будь то хорошая или плохая весть… в отличие от всякой эпидемии, слухи распространяются куда более стихийно… казалось бы, рубеж Касперского лежал на крайней северной границе, так далеко от всего остального мира Империи, но уже спустя пару-тройку дней после первого боя с демонами, первые слухи уже достигли Имперской столицы. Миряне разных сословий обсуждали ураганную армию, обсуждали ужасную участь погибших и то, насколько ужасны демоны. Даже в этот век, век без электричества, телеграфа, телефона, интернета и телевидения сплетни распространялись просто невероятно быстро и необратимо. Никакие преграды не могли остановить необратимую мирскую молву. Что казалось наиболее странным, так это то, что все эти оборотни, демоны и волки, мечтающие истребить и сожрать всех людей на земле, вызывая у людей подсознательный страх, все же не пугали людей по-настоящему и даже вызывали интерес, все чаще становясь предметом обсуждений столичных сливок общества. Аа причина крылась ни в чем ином, как в том, что все эти ужасные твари при всей своей кровожадности казались чем-то интересным, необычным, а главное – далеким… а потому – безопасным! К тому же, при всей свирепости демонов люди искренне верили, что Ураганная армия уже давно разбила, или же вскоре разобьет в пух и прах шайку этой жалкой нечисти. Кто знает, возможно, в этом таился и замысел Двэйна, заключающийся в умиротворении населения перед мерно подкрадывающимся апокалипсисом. Иначе говоря, пытался медленно и размеренно контролировать распространение слухов, должным образом интерпретируя их и не позволяя взрыву народной паники произойти в столь неподходящий момент. Так или иначе, люди по-прежнему вспоминали об ужасных демонах, изгнанных и побежденных Империей свыше двух тысяч лет назад, а потому нынешняя вновь начавшаяся война казалась уже выигранной, просто детским лепетом… родители уже начали пугать таинственными демонами своих детей… не будешь, дескать, слушаться, демон придет и сожрет тебя! Никто и подумать не смел, что демоны могли прийти по воле богов. Все по-прежнему верили, что Боги на стороне людей…

Стоит признать, порой религия творит поистине чудесные вещи… Двэйн безмолвно и недвижно сидел в своем кабинете. Компания ему составляли лишь два его ближайших друга – Зак и младший брат, Габул. Габул по-прежнему был курсантом и учился искусству тактики и стратегии, однако в этот вечер Двэйн пригласил его к участию в стратегическом планировании наравне со всеми остальными генералами и маршалами. Габул не выпускал из рук свитка с зашифрованными сведениями, что принесла разведка. Разведывательные отряды уцелели, но те известия, что ни принесли, грозили ввергнуть рубеж Касперского и всю Империю в панику… ведь всякий мыслящий человек уже сейчас мог понять, что эти демоны-разведчики уже как минимум на уровень превосходят лучших кавалеристов из армий людей. Не менее ужасным было и то, что у этих существе появился интеллект, но по-прежнему осталась склонность к людоедству. Чтож, будем надеяться, что люди на поднимут восстание, ведь мы с ними в одно лодке, и уж на усмирение восстаний сил у нас точно нет…» сказал Двэйн, многозначительно улыбаясь. «Вы делаете все правильно, милорд, слухи – прекрасное оружие!» внезапно затараторил Зак «Однако, с окрытием севера наша торговля постепенно придет в упадок…» Двэйн усмехнулся «У нас уже сейчас денег не хватает… война с демонами окончательно заставит нас перестроить нашу экономику. В одной из моих усадеб в ста лигах от столицы уже вылупилось несколько грифончиков…» «Дисептиконы уже все призваны на службу и готовы отправиться на передовую…» «Однако грифона нужно приручить… есть ли у тебя достойный укротитель грифонов…» «есть достойный…» с важным видом ответил Зак, но потом, посмеявшись, добавил «Сейчас эта усадьба запечатана, туда так просто не найти…» Двэйн устало закрыл глаза, прошептав «Чтож, придется послать наших доблестных летунов за этим грифоном… он слишком нужен нам…»

Договорив, Двэйн перевел тему разговора на ряд других не менее важных проблем. Зак покинул зал совета, оставив Двэйна наедине с братом. Братьям явно еще было, что обсудить. Казалось, жизнь в военном лагере сделала Габула еще более крепким и похожим на воина, однако Габул скрывал боль под уверенной воинственной улыбкой «Зачем тебе скрывать её?» спросил Двэйн. «Если Грифон станет боевым животным, которым можно будет управлять, разве этим не заинтересуется Империя?» «Но тогда нас обвинят в намеренном сокрытии Грифона?» «Мы сделали для Империи уже очень многое… денежные ссуды, порох… чего только не было… но этого грифона я не могу им отдать!» «Грифоновые войска еще не сформированы, им нужно много времени, чтобы закончить подготовку…» «Храмовники опасны для нас, раскрывая свое секретное оружие храмовникам, мы подвергаем опасности и себя! К тому же, необходимо помнить, что хоть Принц-регент и доверяет нам, но он еще не император!» Двэйн глубоко вздохнул и встал. «У меня, конечно, нет доказательств, но есть еще кое-кто…» протянул многозначительно Габул. «Ты про принца Карла?» сурово спросил Двэйн «Я понятия не имею, что его ждет… я был его учителем достаточно долго, и я, при всех его способностях, не могу сказать, что из него получится хороший правитель… да, он умен и мудр не по годам, но я все равно крайне сомневаюсь, что он получит престол, ведь старый Император в столь сложной ситуации едва ли станет выбирать наследников…» сказал Двэйн, улыбнувшись и оценивающе взглянув на Габула.

Двэйн исподлобья взглянул на брата и сказал «Послушай, я не знаю, что на уме у Принца-регента, но я слышал, как он велел своему сыну сохранять спокойствие и готовиться к большим свершениям… но принц Карл вовсе не был спокоен, несмотря на слова отца… даже просто стоя неподалеку от него я чувствовал, что он страстно ждет и жаждет чего-то, но я не могу объяснить, чег именно… « Двэйн взмахнул рукой «Он очень умен и обходителен! Но ему десять лет! Подумай сам, на что способен десятилетний ребенок на троне в столь тяжелые времена…» «Может он просто важничает перед публикой, он ведь всего-лишь ребенок…ты ведь помнишь меня или себя в его годы…» сказал, усмехаясь, Габул. «Он вовсе не из тех детей, кто любит играть на публику…» «Чтож, тогда он и вправду чего-то ждет…» «Я питаю подозрения к этому мальчишке… я ведь говорил тебе, что нас самом деле император уже несколько месяцев как мертв! Я был гувернантом-учителем принца Карла, и я узнал о смерти Императора не сразу после нее… кто знает, когда о ней узнает принц Карл, если еще не узнал… подумай, Габул, даже самый хитрый и умный десятилетний царевич, узнав о смерти дедвушки, неужели смог бы полностью скрыть свою скорбь и ничего бы не выдало его? Может быть, Августин Шестой и не был очень уж любящим отцом…» «Принц Карл сам по себе больше напоминает сфинкса, никогда не выражая эмоций, новспомни принцессу Карину… она была убита горем, она явно знала о смерти дедушки… но Карл…» «Габул! Я хочу сказать тебе, что наш с тобой новый император – бесчеловечнен…»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 539. Хворь**

Двэйн быстро прикинул в голове возможные сценарии развития событий. К сожалению, все они были довольно плачевны… ведь если объявится новый правитель… жестокий и бессердечный, но мудрый и проницательный, то хороших времен в Империи не быть!» «Чего ты так боишься, брат?» удивленно воскликнул Габул «То, о чем ты так переживаешь в данную минуту, произойдет не менее, чем лет через десять… Лично я беспокоюсь лишь за то, чтобы Принц-регент не утратил доверия к тебе…» «Да если бы не его сынишка, я бы ни о чем не волновался… должен признать, раньше я об этом совершенно не задумывался!» Двэйн окинул комнату взглядом «Чтож, да, Карлу всего десять лет, но я не мог не заметить, как активно отец вовлекает его в политическую жизнь, какое рвение к власти это в нем побуждает… но Принц-регент по-прежнему удерживает престол, превращая «старого» императора в собственную марионетку… Чтож, еще пару десятков лет Принц-регент, может быть, и протянет, при условии, что Империя будет находится в равновесии, но разве такое возможно? Быть может, ближайшие десять лет Империя и не столкнется с серьезными междоусобицами, но что потом? Мальчонка вырастет, и что тогда будет делать Принц-регент?» Двэйн задумчиво всматривался в ночное окно «Он лишь регент, в то время как Карл – законный наследник престола. В народе его уже давно заклеймили посланником неба, и когда этот посланник неба повзрослеет и обретет достаточную силу, то неизвестно, что ждет Принца-регента… Как можно обходить стороной такую угрозу? Ведь скоро у Принца-регента не будет ни сил, ни права удерживать власть… Вероятно, когда сила законного императора окрепнет, он разгонит или попросту перебьёт весь прежний чиновничий аппарат, а в жены возьмет принцессу Дай-ли… едва ли новый правитель станет воздавать дань традициям. Вероятно, многое из того, что мы связываем с имперской властью, может вскоре исчезнуть.

Вступая на престол, Принц-регент достаточно быстро прослыл человеком, горячо любящим культурную жизнь, поэзию и музыку. Он любил верховую езду и охоту. Но его сыну были чужды музыка и искусство, после своего воцарения он был готов сровнять с землей все, что связывало бы его с прошлым. Принц-регент терял контроль над ситуацией, а вместе с тем из его жизни исчезал и покой. С самого начала правления все население Империи считало Принца-регента прекрасным правителем, вполне достойным своего регентского титула, его сынка же считали чем-то вроде послушного домашнего животного.

Принц-регент мерно дремал, откинувшись на спинку кресла в дворцовой библиотеке, но донесшийся издалека шорох вмиг заставил его пробудиться, вскочить со своего места, потирая глаза и тяжело дышать. Принц-регент сильно устал и полностью выбился из сил в этот вечер. Громко покашляв, он достал из кармана камзола небольшой пузырек с мазью, открыв его пальцами правой руки. Комната вмиг наполнилась благоуханием целебных трав. Добавив пару капель. За дверью послышались шаги, вскоре слуга шепотом произнес «Военный министр здесь, пустить его?» «Да!» воскликнул Принц-регент, и в комнату спешно вошелКамиссилиум, одетый в полевую форму военного офицера и быстро исполнил все реверансы. «Как там успехи Двэйна? Я полагаю, Герцог Тюльпан определенно прогрессирует в своем обучении…» «Чтож, он действительно научился принимать правильные решения, однако главнокомандующий не в полной мере доволен им, считая, что многие их его стратегических решений попросту опрометчивы с военной точки зрения…»

«Ваше Величество! Герцог Тюльпан выразил требование передать ему пятьсот отборных гвардейцев. По его мнению, у обычных регулярных частей страдает дисциплины, и он нуждается в элитных частях!» «Чтож, передай ему их!» закивал головой Принц-регент «Отряди их из столичного гарнизона и отдай в распоряжение Двэйну!» Камиссилиум немного замялся «Господин… но Двэйн постоянно требует что-то новое… првильно ли мы поступаем, потакая его требованиям?» «А ты умен, видимо немалому научился от Его Величества…» покачав головой, сказал Принц-регент «Двэйн просто решил понабивать себе цену, это в его духе… сейчас же, несмотря на то, что потакание ему для меня отнюдь не выглядит, скажем так, выигрышным, но выхода у меня нет.» «НО господин! Двэйн очень жесток к нашим солдатам, он изнуряет их тренировками и морит голодом… к тому же, в рядах этой гвардии служит немало сынов из очень знатных имперских семей, и их родители уже не раз являлись ко мне со всевозможными жалобами касательно здоровья их сына…» «Ерунда!» Воскликнул Принц-регент «Скажи им, что если они изволят покинуть военную академию, то быть им в отставке всю жизнь! Если они не выдерживают даже учения, как они покажут себя в битве?» Камиссилиум глубоко огорченно вздохнул, выслушав Принца-регента «Есть!» сказал он и удалился прочь, не посмев сказать больше ни слова. Когда звук шагов Камиссилиума стих в застенках коридора библиотеки, Принц-регент разразился тяжелым кашлем. Его лицо налилось красным цветом, Принц силился прижать платок к губам и заглушить кашель. Вскоре он взял чайную чашку и отпил из неё. Его глаза ярко поблескивали, когда в комнату вновь вошел слуга, принц-регент широко улыбнулся и равнодушно сказал «Ты видишь что-нибудь странное в моем облике?» Слуга побледнел и выронил чашку чая, которую нес для Принца-регента. Дрожащим голосом слуга ответил «Ничего, совсем ничего…» «Не только ты… я сам сегодня будто сам не свой… Учитель!» громко воскликнул Принц-регент. Из темноты прохода позади слуги медленно показался человек в красной мантии волшебника. «Закопать!» зловредно сказал Принц-регент «И напомни мне быть поосторожнее впредь…» Волшенбник взмахнул рукой, посмотрев на слугу, и тот медленно пошел в темноту, будто закоченевший… взгляд Принца-регента скользнул по столу, остановившись на белом шелковом платке, на середине которого виднелась 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/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 540. Мы вернулись!**

Чпок! И лезвие кинжала с привычным хлопком, не встречая и малейшего сопротивления, прогзило плоть, уйдя глубоко в тело. Шейные позвонки мгновенно разошлись, издав неприятный хруст. Орк с силой втащил лезвие кинжала из своей жертвы, и снежный волк упал на снег и обмяк, истекая кровью. Четыре стоящих подле быкосолдата, деловито работая секирами, быстро разрубили волка на куски. Убийцей волка был парень ростом около двух с половиной метров, около аршина в плечах. Тяжелые стальные доспехи совсем не обременяли его, он двигался в них также сободно, как и без них. Взмахнув длинным прямым мечом с односторонней заточкой, великан прокричал «Голова – тебе» и покосился на одного из минотавров «В этом году урожай просто замечательный! Скоро мы съедим этого волка! Нечего его беречь!» Вскоре минотавры уже деловито развешивали мясо на крюках, готовясь подкоптить их. Минотавры осторожно снимали шкуру с тела волка, стараясь не портить мех. Эти минотавры составляли костяк орочьей армии, формируя отборный штурмовой отряд. Орки уже давно освоились в ледяном лесу, приучившись охотиться на местных зверей. Природа орков была близка к природе ледяных волков, что сближало их, но, в то же время, позволяло оркам охотиться на них. Орки были развитым народом, но в их сознании было кое-что животное и первобытное, что уже давно утратили люди… и это давало оркам преимущество перед людьми, делало их проворнее и хитрее в условиях войны. Территория вблизи лагеря орков была расчищена от деревьев, орки вырубили лес, состоящий из вековых дубов и вязов, теперь здесь была равнина, покрытая пнями… Орки забрали деревья и отнесли их на лесопилку, вскоре они намеревались выкорчевать и пни, листья же шли на ужин в голодное время, когда мяса на всех не хватало.

Все новые и новые отряды быкосолдат прибывали в ледяной лес, формируя плацдарм для атак на Рубеж Касперского. Озеро в центре Ледяного леса было окружено орочьими временными лаерями, целыми днями орки проламывали толстенный лед озера, стремясь добраться до воды. Однажды лед был прорублен до воды, ядовитые пары озера вырвались на свободу. Такая доза яда свалила бы взрослого человеческого мужчину, однако на один из отборных штурмовых отрядов орков эти ядовитые пары не подейстовали. Эти орки отличались от других, они были полностью лысые, имели маленькие и узкие глаза и большие рты, напоминавшие рты лягушек или жаб. На коже они имели уродливые наросты, напоминавшие водных раковин или полипов. Эти орки несмотря на отсутствие волосяного покрова не боялись ледяной воды и ядовитых испарений озера. Говорят, предки этих орков были в родстве с бегемотами. Эта порода орков не могла жить без воды, что выражалось в том, что каждый день они купались или несколько раз обливались водой. Орки-плавуны попрыгали в прорубь, готовясь выловить и сожрать всю озерную живность и даже повыдергивать водоросли.

«Сколько выловили сегодня?» выкрикнул высокий орк с покрытым шрамами лицом, глядя на выползающих из проруби с рыбой в гигантских ртах пловцов. «Эти волки становятся хитрее и хитрее, я на этой неделе всего парочку изловил…» послышалось откуда-то со стороны костра. «Да что ты знаешь об этих волках?» «Заткнись!» «Сам заткнись!» «Господин Доминес достоин уважения! Без него мы бы с этими тварями не сладили бы!» «Они давно не подчиняются никому, кроме этих проклятых эльфов… мне кажется, они уже позабыли о своих корнях и о том, кто они…» угрюмо пробормотал орк, сидящий у костра и просушивающий сапоги.

Ледяной лес слыл жутким и гиблым местом среди людей, но орки видели в ледяном лесу не более чем охотничьи угодья. «Все-таки мир людей хорош… мы пришли сюда пару недель назад, и уже за это время трофеев от охоты больше, чем дома бы наловили за месяц!» Сидящий по соседству орк пренебрежительно фыркнул, сказав «Ты что ,не слышал, о чем говорил Повелитель-эльф? Земля, на которой живут люди – самая плодородная, люди забрали её у нас, но она наша по закону! Вставай! Привал окончен! Собирайте провиант! Скоро мы будем у цели!» «Говорят, первый отряд уже столкнулся с людьми, они уже попробовали человечинки!» Командир отряда вздохнул «Наверное вкусно… а ну вперед!»

Через пару месяцев передовой кавалерийский отряд волчьих всадников уже достиг района Рубежа Касперского. Вернувшись с разведки, они многое рассказали своему командиру. «Люди хорошо подготовились к войне, они основали укрепрайон, связывающий множество городков и деревень. Но там осталось множество крестьян, лишившихся еды и воды… просто прелестно!» «Говорят, они издали указ о войне, все человечество готовится противостоять нам… Их повелителя зовут… Император, кажется… Зачем они бросают здесь своих людей?» командир орков ухмыльнулся, обнажив желтые клыки.

Командир был здоровым орком, облаченным в броню, заляпанную кровавыми пятнами. Его имя было Доминес, он был снисходителен к остальным оркам, терпеливо и подробно выслушивая доклады каждого из разведчиков. «Так ты говоришь, они оставили своих крестьян на гибель намеренно?» воскликнул с недоверием Доминес. «Да! Жалкое зрелище, эти людишки пошли на корм волкам! Наши парни собственноручно их завялили, на вку очень ничего… но почему они не убежали?» Доминес запрокинул голову назад, уставившись в небо «Все происходит, как и много тысяч лет назад… когда люди изгоняли нас отсюда… мы тоже многих не успевали спасти, и их постигала ужасная участь… мое сердце и ныне скорбит по ним…» голос Доминеса звучал отстраненно, но вполне отчетливо, отдаваясь в ушах орков. Один из командиров орков внезапно усмехнулся «Господин, вы говорите как один из этих остроухих… только они способны так искусно лицемерить!» Доминес, услышав эти слова, замотал головой, воскликнув «Так или иначе, мы вернулись!» «Вернулись!» завторили в унисон орки.

Спустя пару месяце, волчьи всадники наконец достигли южной оконечности Ледяного Леса. За той южной оконечностью лежала великая северная равнина. Вдали равнины уже виднелись людские деревушки. Двадцать тысяч орков верхом на волках хором взвыли от ярости, оглядывая земли, отобранныеу них когда-то людьми…» орки чувствовали свою силу, чувствовали, что скоро эти земли вновь вернутся к ним, ждали начала новой жизни… орки били мечами в щиты и в нагрудники, вызывая на бой весь человечий род. Орк-командир взял в руку горсть холодной промерзшей земли, сжав в руках изо всех сил. Разжав пальцы, он воскрикнул «Земля! Земля! Вы посмотрите, какая жирная!» «это принадлежало нашим предкам, они были вероломно вытеснены жалкими людишками! Но теперь это будет нашим!» «Спустя десять тысяч лет! Десять тысяч лет! Мы вернулись!» звучало из разных концов войска. Встающее утреннее солнце севера бросало первые лучи на ликующих орков…

«Что за чертовщина там происходит?» сказал смотритель дирижабля, парящего над южной опушкой ледяного дирижабля. Два имперских солдата-наблюдателя удивленно смотрели на орочье войско, построившееся вдоль леса, но не заметившее дирижабль прямо над головой. Солдат взглянул в «волшебный глаз» — очередное изобретение Герцога Тюльпана, представляющее собой самый настоящий бинокль. «Что они там бурчат? Почему их так много? Нужно известить командира, что твари пришли!» суровым голосом сказал один из солдат. «Ты забыл? Мы разведчики, а не часовые! Отряды Двэйна уже сразились с ними и задали им жару!» солдат вздохнул и кивнул головой. Солдаты Империи чтили устав и были очень дисциплинированны, они знали, что такое приказ и устав «Ничего, не стоит их спугивать, еще надерем им зад!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 541. Нет побед без поражений**

В год девятьсот шестьдесят пятый по Роландовскому календарю, ранним утром четвертого августа, несший караул на дозорной башне Рубежа Касперского воин внезапно заметил орды врагов, подступающих издалека. Противник медленно подползал к рубежу Касперского издалека, напоминая огромную черную тучу, от которой не было спасения. Войско двигалось, подобно армии голодных муравьев. Дозорный не мог спокойно ждать, наблюдая за пиближением неминуемой смерти, тишину все чаще нарушали отзвуки лязгающего железа и тяжелого дыхания тех тварей, что маршировали на штурм Рубежа Касперского.Несмотря на разгар августа, погода в здешних краях вовсе не была теплой и мягкой. Неспешно марширующее войско орков нагоняло страх на солдат империи, орки в первом ряду раступились, выпустив вперед громадных размеров оборотня, казалось, ростом он был не менее шести метров, его тело покрывала тяжелая броня. Оборотень и орки шедшие подле него, несли на плечах огромные двуручные молоты, которыми монстры отбивали мерный железный бой, ударяя молотом по собственным наплечникам. Внезпноорочье войско остановилось. Офицеры с недоумением смотрели на противника через подзорные трубы, стоя на стенах и бастионах Рубежа Касперского. Воины рода людского колебались, никто не знал, что стоит ждать от противника, которого в этих местах не видели с незапамятных времен. Слухи, что приносили разведчики, стали оправдываться: перед человечеством встал враг, что никогда не встречался ранее. Один их вид вселял животный ужас и напрочь отбивал желание сражаться с этими ужасными тварями, неизвестно как уживающимися в этом мире. Громовые удары молотов по доспехам воодушевляли орков, заставляя их кричать и клокотать, лязгая доспехами и размахивая ятаганами в сторону Рубежа Касперского, изх ужасный вой чуть было не заставил воинов Рубежа Касперского содрогнуться от страха.

«А ну расступитесь! Дорогу капитану!» Выстроившись в шеренгу по стойке смирно, солдаты стали хором приветствовать прибывшего на Рубеж Касперского генерала Ураганной армии. Генерал взошел на высший из бастионов и взглянул в бинокль «Не так уж их и много» хладнокровно бросил генерал. «Да, господин, на первый взгляд, не больше двадцати тысяч…» почтительно ответил генерал Ропсток. «Но нам стоит принять во внимание то, что они не люди…» воскликнул один из адъютантов генерала Ураганной Армии. «Вернее было бы сказать, их там всего двадцать тысяч и есть…» добавил генерал Ураганной армии, усмехнувшись. Его голос был полон уверенности, и это заметно приободрило окружающих. «Лотарь, не стоит недооценивать противника…» сказал, улыбаясь, Ропсток. Лотарю на вид было не больше тридцати лет. Являясь генералом, он по-прежнему оставался весьма крепким и моложавым мужчиной. Его отличали густые брови и большие выразительные глаза, неухоженные усы и борода. «Да, отец…» покорно ответил молодой генерал и посмотрел вдаль. «Зови меня Господином!» властно крикнул Ропсток «И не забывайся, Лотарь!» воины безмолвно смотрели на диалог отца и сына, никто и слова не осмеливался вымолвить. Ропсток вновь взглянул в сторону надвигавшегося противника. Орки стояли плотным строем, бряцали оружием и выкрикивали что-то невнятное вдалеке. Были видны бревна, которые тащили наиболее крепкие из орков. По всей видимости, они строили лагерь. «Андрэ сообщил, что них нет подкреплений…» приободренно сказал Ропсток. «Кажется, эти твари умеют воевать…» «Поумнее демонов будут…» переговаривались возле генералов офицеры. Ропсток бросил взгляд на переговаривающихся офицеров. Весь лагерь людей ходил ходуном, повсюду воины готовились к продолжительной обороне. «Господин, это командующий обороной, он вызвался остановить эту орду!» «Их там двадцать тысяч, но больше половины – скорее рабочие, а не солдаты… убивайте командиров, и они падут духом!» горделиво сказал командующий обороной.

«Чтож, коль скоро у нас крепкие стены и достойные командующие обороной, то незачем нам биться в чистом поле да рисковать жизнями наших солдат…» объявил решительно Ропсток. Лотарь опустил глаза, разочаровавшись в словах отца. Однако, внезапно старик-генерал сказал нечто совсем иное «Но с другой стороны, если мы будем сидеть сложа руки и смотреть, как враг набирает силу. Не подумают ли эти твари, что мы их боимся? Я приказываю, чтобы кто-нибудь вышел из крепости с небольшим отрядом и немножко потормошил их… Главное – выманить этого здоровяка и отряд этих молотоборцев… Отправим кавалерийский эскадрон, пусть зададут им!» «Господин, поручите это мне!» вышли из строя четыре или пять капитанов сразу. Сын Ропстока, в свою очередь, смотрел на отца глазами, полными надежды. «Не ввязывайтесь в большое сражение, не пытайтесь перебить их всех! Просто покажите им силу… посмотрим, на что они способны… «Миро!» воскликнул старый генерал и из строя вышел статный офицер на вид лет сорока… «Моро, возьми три тысячи кавалеристов и выдвигайся! Разбивать их не нужно, но если почувствуешь, что превосходишь их, ты не стоит с ними церемониться! Но будь осторожен! Ты бываешь необъодителен! Не принимай слишком быстрых решений!»

Вскоре ворота Рубежа Касперского открылись, и три кавалерийских дивизиона Ураганной армии двинулись в сторону черного войска, покинув крепость из трех ворот по тысяче человек… отряд вмиг рассредоточился в степи между врагом и стенами Рубежа Касперского.

«В бой заРоланд!» громогласно кричали всадники Ураганной армии, стремительно мчащиеся в сторону лагеря орков с копьями наперевес. Спустя несколько секунд лучшие всадники ураганной армии с железным лязгом ринулись навстречу первой шеренге орков, наспех собравшейся отбить их атаку. Пыль вздымалась клубами над землей. Сто… восемьдест шагов оставалось до столкновения. Всадники прижимались к коням, выставляя длинные пики вперед. Лес пик неминуемо мчался в сторону черного войска. Орки вскидывали огромные стальные ростовые щиты, высота каждого из которого была больше двух метров. Первый ряд орков изо всех сил уперся в щиты, вонзив их глубоко в промерзшую землю. Звяк! С гулким железным громов кавалеристы врезались в заслон из щитов, удерживаемый орками. Брызнула первая орочья кровь, но успех кавалерии людей был скоротечен. Вель как только они продвинулись вглубь строя орков, тут же со всех сторон их атаковала орочья пехота, рост воинов которой превосходил два метра, а потому они могли сражаться против всадников почти что на равных. Вскоре потери почти что сравнялись.

Пробив щитовой заслон, всадники столкнулись с обстоятельствами, предвидеть которые не могли… на самом деле, орки лишь издалека казались нормальных размеров, но на самом деле были огромны и ростом и телосложением. Многие из орков были не меньше лошадей, а кое-кто и превосходил в размере среднюю лошадь. Не прошло и получаса, как перевес в силе был перехвачен орками, всадники постепенно разделялись и теснились, кавалерийский клин вскоре оказался разбит на две части, шедший следом отряд молниеносно ринулся на помощб союзникам, попавшим в лапы могучего врага, и слету атаковал пехоту орков. Кавалерийские копья пронзали огромных орков насквозь, как огромные куски мяса. Стоит сказать, что и у кавалеристов ураганной армии определенно преимущество перед орками было. Как минимум в том. Что их скорость и копья позволили создать натиск, положивший на лету несколько сотен этих полу-орков полу-великанов. Но когда копья были сломаны, а скорость утрачена, вся кавалерия Ураганной армии оказалась в смертельной ловушке, попав в орочьи клещи. Кони паниковали и сбрасывали всадников на землю, всадники изо всех сил вонзали копья в орков, но орочьи ятаганы перерубали копья. «Убить!!! Убить!!!Убить!!!» слышался со всех сторон рев остервенелых орков. Миро был весь изранен, из последних сил он отбивал удары орочьих ятаганов двуручным рыцарским мечом. Одним взмахом Миро разрубил голову очередного орка на две равных доли, будто арбуз, после чего окинул взглядом то что происходило вокруг, обнаружив, что стоит среди груд тел орков и кавалеристов, среди корчащихся в агонии лошадей, неспособных встать из за подрубленных ног или тяжести мертвых всадников. Генерал отбросил в сторону потерявшую свою значимость сломанную пику. Орки и люди бились в рукопашную, орки были выше ростом и крепче, они весили несколько сотен килограмм каждый. Их броня весила больше человеческой, и пробить её, не обладая кавалерийской пикой, было почти невозможно.

Все больше кавалеристов с истошными криками падали с лошадей. Генерал Ропсток, наблюдая за ужасной смертью кавалерии, помрачнел в лице. Вскоре штурм кавалерии сменился штурмом пехотным, ведь отныне в атаку шли орки. А людям оставалось лишь из последних сил обороняться, стараясь тщетно избежать кровавой смерти. Это была ужасная бойня. Человеческая атака захлебывалась, шансов уйти у людей почти не оставалось. Наконец, союзный отряд кавалерии ворвался в строй орков, придя на помощь братьям по оружию и дав им шанс выйти из окружения. Миро из последних сил зарубил последнего напавшего на него орка и увидел, что орки рассеяны внезапно пришедшими на подмогу свежими силами людей, громадные орки пятились назад. Но и среди воинов отряда Миро сложно было сыскать хоть одного, кто был бы жив и невредим. Но вскоре послышался орочийрык и новые отряды орков ринулись в атаку.

Из всех кавалеристов Ураганной армии в живых осталась ровно половины. На три тысячи потрепанных людей-кавалеристов надвигались четыре тысячи разъяренных орков. Потери были равны, но орков было больше. Много тысяч лет свет не видел таких баталий, чтобы скрестили в открытом бою мечи орк и человек. Последний кавалерийский отряд был послан Ропстоком на выручку гибнущим кавалеристам, люди знали, что орки ели человеческое мясо, потому Ропсток отдал приказ собрать тела людей и по возможности увезти в лагерь на Рубеж Касперского. «Сильный враг…» вздохнув, сказал генерал Ропсток и опустил бинокль. «И вправду сильная…» подал сзади голос его сын, Лотарь. Ропсток вздохнул и стал спускаться с бастиона, глядя в глаза негодующим и обескураженным командирам. «Четыре тысячи орков чуть было не разбили три тысячи кавалеристов за каких-то два часа, что же будет с нашей пехотой?» Вздохнув, старый полководец добавил «Это только первая битва… не бывает побед без поражений…»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 542. Мобилизация**

Когда первое сражение между людьми и преступными народами на линии Касперский завершилось, адъютанты Ураганного корпуса, квартировавшегося в центральной крепости, составили первую военную сводку.

Этот отчет был передан генералу Ростку, и опытный вояка, нахмурившись, долго изучал его.

— Три тысячи против пяти тысяч? Число убитых врагов неизвестно? Потери с нашей стороны — одна треть?

Наконец генерал отвел взгляд от записей, и его лицо помрачнело. Стоящий передним адъютант занервничал.

— Господин, — сказал он, глядя на генерала. — Разве в документе есть какая-то ошибка?

— Что за незначительная победа? Когда силы примерно равны, а потери составляют практически половину от всей армии, о какой победе может идти речь?

Придя в ярость, генерал Росток со злостью скомкал сводку, намереваясь порвать ее на куски.

Но в этот самый миг он вдруг остановился. Переведя дух и немного успокоившись, генерал отошел в сторону и тяжело вздохнул.

Он снова разложил на столе смятые листы и, взяв карандаш, принялся что-то в них исправлять.

— Вставь то, что я дописал, — твердо сказал он, глядя на адъютанта. — Сделай новый документ и доложи.

Проговорив это на одном дыхании, старый генерал вновь тяжело вздохнул. Глаза его были полны отчаяния.

Адъютант мельком проглядел подписанные генералом строки. В них говорилось:

«Четвертого августа перед сражением армия противника численностью в двадцать тысяч человек подошла к северным рубежам линии Касперского. Ради выяснения обстановки, шестой дивизион третьей кавалерийской дивизии по моему приказу совершила нападение на лагерь врага. Три тысячи всадников бесстрашно сражались с неприятелем, передовой вражеский корпус потерпел поражение и отступил. Потери стороны противника неизвестны, из шестисот рядовых солдат ранено девяносто шесть.

Адъютант много лет состоял на службе, а потому он тут же понял уловку генерала: содержание сводки внешне создавало впечатление, что трехтысячный корпус разгромил двадцатитысячную армию противника. Если три тысячи заставили отступить двадцать тысяч, то человек, читающий донесение, мог запросто сделать вывод, что это фактически была большая победа.

Однако…

Этот адъютант уже очень давно служил генералу Ростку, он был его самым ближайшим доверенным лицом. Но сейчас он не понимал, как всегда честный и строгий, генерал вдруг решился на составление заведомо ложного сообщения?

Подумав немного, преданный адъютант не выдержал и тихо спросил:

— Господин… Мне кажется, раз принц-регент доверяет Вам, то даже несмотря на поражение в первом бою, он не станет обвинять Вас в этом…

Такими осторожными словами адъютант хотел напомнить генералу, что на самом деле ему вовсе нет необходимости так изощряться.

Росток усмехнулся. Поглядев на адъютанта, он покачал головой.

— Ты не понимаешь. Делай так, как я говорю.

Услышав в тихом голосе генерала строгий приказ, не подразумевающий возражений, адъютант больше не осмелился ничего сказать. Вежливо поклонившись, он молча удалился.

По особым каналом это сообщение было срочно доставлено в столицу. Через три дня сводка уже лежала на столе принца-регента.

Очень скоро новость о первом успешном бое распространилась по всей империи. Те, кто был встревожен ходившими слухами, тут же успокоились и преисполнились веры в будущее государства.

Ставка верховного командования, получив приказ от принца Чэня, принялось рьяно пропагандировать успешные действия Императорской армии на северном фронте. Шестьсот отважных солдат, погибших в бою, получили посмертный орден «Черного железа». Раненные «Орден отваги третей степени». А командующий корпусом, участвовавшим в первом сражении, офицер Ураганного корпуса по имени Миро получил «Орден мужества» и повышен в должности на один ранг.

На второй день после того, как сводка была доставлена в столицу, Двэйн получил ее копию. По его требованию и с разрешения принца-регента, вся информация с передовой в первую очередь поступала в военное училище.

Причина, по которой Двэйн настоял на этом решении, заключалась в следующем: офицеры училища должны накапливать боевой опыт, поэтому каждое сообщение, поступавшее с фронта, было для них ценнейшей возможностью обучиться чему-нибудь полезному и практически применимому.

Конечно, этот предлог был несколько натянут, но принц-регент практически сразу согласился.

Двэйн был выходцем из военного сословия, а потому его не так просто было обмануть какой-то пропагандой. Получив копию донесения, он тут же обратил внимание на некоторые странности.

— Потери со стороны врага неизвестны… Если его армия разгромлена, и наши пробили оборону, то как же может быть неизвестно число погибших? Неужели Ураганный корпус не может выполнить такую простую работу, как подсчет трупов?

Двэйн разочарованно вздохнул и сжег донесение.

Похоже, первое сражение было проиграно.

Однако, очевидно, что генерал Росток получил от принца Чэня секретный приказ, чтобы развеять страх в народе по поводу вторжения врага, необходимы известия о победе, которые воодушевят народ и заставят забыть о страхе перед неприятелем. Поэтому принц приказал строгому и неподкупному генералу скрепя сердцем составлять ложные донесения.

И Двэйн считал, что позиция принца-регента в данном вопросе абсолютно верна.

Через несколько дней Двэйн получил более подробный отчет о событиях на фронте. Это было не сообщение из ставки, а письмо, составленное лично генералом Андрэ, командующим военно-воздушными силами, то есть отрядом десептиконв.

Имея тесные контакты с генералом Андрэ, Двэйн, почти нисколько не утруждая себя, добыл настоящие сведения о ходе битвы и ее результате, а затем переслал информацию в столицу.

Три тысячи не сумели противостоять пяти тысячам.

Кавалерия против пехоты.

И враг не разбит, а всего лишь отступил на некоторое время.

Настоящие сведения заставили Двэйна серьезно задуматься.

А в ответном письме сообщалось о весьма неприятной новости.

Боевой дух армии на передовой подорван!

Хотя Ураганный корпус был лучшим боевым корпусом в Империи, закаленным в ходе многолетней борьбы с магическими животными на севере, а потому, когда его солдаты сражались со странными существами, то, привыкнув к большому разнообразию всевозможных тварей, они не испытывали удивления и страха, а потому их ударная способность всегда была на высоте.

Однако, теперь что-то сильно тревожило солдат и портило им весь настрой.

А именно то, что эти странные существа, орочьи монстры, ели людей!

Храбрые солдаты не боялись проливать кровь, не боялись пожертвовать собой, однако никто не хотел ради амбиций Империи после смерти быть съеденным врагом, который разделывал трупы на куски и поджаривал их на медленном огне!

Это было слишком ужасно!

Чтобы укрепить военный дух армии, генерал Росток после первого сражения приказал одному кавалерийскому дивизиону выступить на подмогу и невзирая на угрозу контратаки со стороны соперника собрать все трупы погибших солдат и увезти в крепость… Однако, это нисколько не помогло подавить испуг рядовых бойцов.

Они не боялись смерти, но боялись, что после смерти их трупы съедят, то есть они просто-напросто станут кормом для врагов!

В секретном письме, которое доставил Цигэ, упоминалось, что в резервных отрядах второй линии некоторые низшие командиры и их солдаты отказались идти на передовую, узнав о творящихся там зверствах. Только после того, как казнили некоторых офицеров, солдаты невольно подчинились приказу.

Высший командный состав пребывал в растерянности. С одной стороны, судя по тексту секретного послания, страх среди солдат можно было подавить с помощью жестких мер. К тому же, к счастью, волнения не затронули всю армию — так, например, настрой военно-воздушных войск был по-прежнему стабильным.

В письме Цигэ прослеживалась еще одна мысль: генерал Андрэ о нем знает и втайне надеется, что всеми почитаемый Герцог Тюльпан придумает, как решить эту проблему.

Двэйн горько усмехнулся.

«Они думают, что я всесильный».

Пораженческие настроения среди армии нужно было подавить, и самым действенным методом, по мнению Двэйна, был ряд положительных новостей, которые бы воодушевили, раззадорили, но главное — успокоили солдат!

Откуда взять такие новости? Самое просто и очевидное — победить в битве! Чтобы маленькая победоносная война придала солдатам смелости и уверенности в собственных силах!

Но проблема состояла в том, что информацией о полупобеде еще можно было одурачить тыловые части, но опытных солдат на передовой обмануть было не так просто.

К счастью, такую же весть отправил принцу-регенту и генерал Росток. Затем, к всеобщей радости, мудрый принц Чэнь сам лично придумал решение!

Очень скоро при дворе и в религиозной общине было проведено срочное совещание, а затем храм обнародовал весть о том, что община, будучи представителем богов на земле, считает своим священным долгом оказать сопротивление порочным народам, не верующим в великих и могущественных богов.

Его Святейшество Папа Паоло Шестнадцатый издал новый указ о мобилизации всадников из Ордена Святых рыцарей со всех религиозных округов страны. Храм пообещал в течение месяца отправить на север порядка четырех тысяч всадников. Одновременно храм Империи пошлет на передовую отряд из трехсот священнослужителей, в том числе духовных наставников, учителей, членов Совета старейшин и целителей.

Духовные наставники и учителя должны будут помогать солдатам совершать молитвы, а также принимать исповеди и утешать, чтобы добиться стабильности в рядах бойцов. Целители же должны будут лечить раненых и помогать солдатам выносить трупы с поля боя.

Это была первая хорошая новость.

Вторая хорошая новость пришла из профсоюза магов. Его председатель, глава магов материка, Ягэдуг, зачитал обращение ко всем магам Империи (его полномочия несколько отличались от полномочий Папы; он был официальным предводителем магов, но он не имел право что-то им приказывать, поэтому все его распоряжения именовались «обращениями» или «предложениями»).

В своем обращении председатель в очень мягких выражениях призвал магов оказать посильную помощь военным частям передовой линии фронта. В то же время, чтобы пробудить в магах интерес к этому делу (все знали, что маги — это люди, которым плевать на интересы государства, и большинство из них не заботили смерти солдат где-то там на отшибе) в обращении упоминались странные оркоподобные существа, еще не исследованные научным магическим сообществом.

Последняя фраза и возымела необходимый эффект. Немало магов тут же собрали свои пожитки и со своими учениками отправились на север… Разумеется, для них помощь армии была наименее весомым аргументом. Главная цель их поездки заключалась в исследовании племени орков, которых они никогда не видели!

Конечно, эксперименты само собой предполагали сначала убить существо, а потом уже тщательно изучить его…

Включение в дело храма и профсоюза магии благоприятно повлияло на настроение солдат и народа. Это были две организации, которые пользовались огромной популярность, да и к тому же обладали реальной мощью. К тому же теперь у людей появилось чувство защищенности, ведь теперь в борьбе принимали участие не только военные, но и другие социальные слои.

Когда Двэйн получил это известие, он сразу же понял, что двор, храм и профсоюз непременно о чем-то договорились.

Конечно, по мере того, как обстановка в государстве накалялась, Ассоциация рыцарей, которую всеми силами пытались возродить, также не могла оставаться в стороне

Она уже много лет пребывала в глубоком кризисе, и даже недавнее крупное мероприятие смогло поправить дела ассоциации лишь на короткий срок. Никто всерьез не думал, что Ассоциация рыцарей сможет возродиться и занять в Империи такое же положение, какое сейчас занимали профсоюз и храм.

И все же ее глава, рыцарь Дэлон, и Герцог Тюльпан провели секретное совещание, после которого, по задумке юноши, было сделано публичное заявление.

Защищать славу Империи — одна из наиважнейших задач рыцарей ассоциации!

А потому организация во все свои филиалы передала приказ: призвать всех рыцарей, живущих в народе, или же наемников, объединить и сформировать войска, а затем под флагом ассоциации направить их на фронт защищать родину.

Надо сказать, что плату, которую Ассоциация пообещала за участие в битве, была смехотворно низка…

С другой стороны, в военное время охота на магических животных, обитающих в Ледяном лесу, была приостановлена на неопределенный срок, а в южных болотах водилось слишком мало высокоразрядных существ, кроме разве что грифонов, к которым никто не смел приближаться, поэтому большая часть наемников, проживающих на материке, не могла кормиться за счет охоты.

В это время неожиданный призыв на фронт с обещанием вознаграждения пришелся как нельзя кстати. Бойцы, потерявшие заработок, привлеченные также возможностью проявить себя, согласились наняться во фронтовые отряды за кусок хлеба. Они привыкли балансировать на грани жизни и смерти, а потому не боялись никаких трудностей.

Разумеется, большую часть обещанной суммы выплачивалась из кармана Герцога Тюльпана. Вот только очень мало людей об этом знало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 543. Наемный корпус (часть 1)**

Ставка командования на передовой не могла отвергнуть те «хорошие новости», которые поступали из центра. К тому же, и служители храма, и маги из профсоюза — все они способствовали поднятию боевого духа армии.

Особенно помогали солдатам преодолеть свою страх перед существами, поедающими людей, проповеди присланных священников.

Когда первая группа храмовников приехала в крепость, их тут же послали в передовые гарнизоны оборонительной линии. Священники исповедовали солдат и проповедовали, что задача армии заключается в том, чтобы с божьей милостью бороться против порочных и невежественных народов. Нужно смело бросаться в бой, даже под страхом смерти, и после смерти твоя душа окажется в объятиях Богини. Эти слова успокаивающе действовали на солдат и помогали им справиться со своим страхом и неуверенностью.

А маги… в целом бойцы встречали их очень радушно, полагая, что раз теперь их ряды пополнились столь мощным союзником, то выполнение задачи, поставленной командованием, будет выполнена значительно меньшими усилиями.

Однако, генерал Росток так не думал. Старшие командиры выражали радость по поводу прибытия целого штата магов очень и очень сдержанно.

Многие из командиров некогда уже имели дело с магами, и они знали, что за характер у этих людей. Это странные, дерзкие и своевольные люди, никому не подчиняющиеся, и участвуют они в сражении только потому, что у них есть в этом какая-то личная заинтересованность. Если для них есть какая-то выгода, то они еще могут пригодиться, но если нет, то желательно, чтобы они не создавали лишних проблем.

Но больше всего военным не нравилось то, что маги пользовались особыми привилегиями, то есть никакие приказы и законы армии над ними властны не были. Поэтому какой толк был от их мощи, если он не желали слушать командира и сотрудничать с солдатами на равных?

Более того, первый поток учеников университета магии уже выпустился. Это были маги, прошедших государственное обучение, они сформировали отряд, который вполне можно считать настоящим боевым подразделением. Высшее командование возлагало на этих людей особые надежды.

Что касается рыцарей, мобилизованных Ассоциацией, то для генерала Ростка это было не более чем глупая шутка!

Ассоциация рыцарей? Что они вообще умеют? Организация, существовавшая на последнем издыхании! Ничего и не осталось, кроме названия!

Призыв и наемники… это было просто смешно!

Генерал Росток вырос в лагере регулярной армии. Командуя сильнейшим боевым отрядом Империи, он, как и другие высшие генералы, не воспринимали всех этих «наемников» всерьез. А уж тем более тех, что призвала на службу Ассоциация рыцарей, ведь подавляющее большинство из них были всего лишь членами какой-нибудь наемничьей банды.

Бойцы из Ураганного корпуса в своей жизни немало повидали такого рода наемников-контрабандистов. Что были эти браконьерские «военизированные» отряды по сравнению с правительственным корпусом? Кроме того, между ними постоянно шла вражда, и пусть и не было открытой ненависти, но мстить друг другу они всегда были готовы!

Однако, такие конфликты были делом личным. В конце концов, три крупных организации Империи согласились оказать помощь фронту, и для высшего руководства это уже было событием невероятным, тем более что принц-регент издал указ о том, чтобы разные подразделения, отправленные на передовую, сотрудничали друг с другом.

Генерал Росток выказывал недовольство, но действовал согласно инструкции: храмовники, плодотворно влиявшие на психологию солдат, пользовались с их стороны большим уважением, и даже генерал не мог не отметить, что с тех пор, как они появились на передовой, волнения среди бойцов практически сошли на нет.

С магами, занимавшими высокое положение в обществе, также обращались как с почтенными гостями. Вот только большинство военных, живших с ними в крепости, старались держаться от них на почтительном расстоянии.

Что касается призванных Ассоциацией наемников… Их услали на размещение далеко назад, неподалеку от военно-воздушного корпуса под благовидным предлогом «запасных частей». Разве кто-то говорил, что среди людей из трех организаций они занимали самое низкое положение?

Ураганный корпус невольно должен был считаться с религиозной общиной, равно как и с профсоюзом. Но зато они могли всячески игнорировать наемников из Ассоциации!

После окончания войны двадцатитысячная армия орков отступила на довольно-таки приличное расстояние, а затем развернула строительно-соорудительные работы.

Людской корпус с линии обороны Касперского больше не выказывали намерений выступить в бой, а потому орки сочли этот период подходящим временем для обустройства своего лагеря.

Орки перевозили в свой лагерь огромные партии леса. Через десять дней отряды орков один за другим приблизились к передовой линии, и, как сообщили в ставку дозорные с крепостной стены, а также десептиконы, патрулировавшие границу с воздуха, в трех километрах от оборонительной линии уже собралось более пятидесяти тысяч орочьих солдат. Похоже, они готовились к затяжной войне. Орки рубили леса, на своих плечах таская бревна и возводя лагерные постройки.

Уже через несколько дней с крепостной стены вдалеке можно было отчетливо увидеть, как деревянный заслон орков становился все длинней и длинней. Друг за другом появлялись незатейливые деревянные вышки. Каждый день из лагеря доносились звуки кипучей деятельности племени орков — призывные кличи, громкие возгласы, звуки ломающегося дерева, стук топора о древесину.

По данным наблюдения из Ледяного леса непрерывно выдвигались новые и новые орочьи отряды. Они напоминали тоненький ручеек, просачивающийся меж деревьев, но собравшись вместе, они уже больше походили на огромное море без конца и края.

Через десять дней взору солдат и офицеров линии Касперского предстал масштабный военный лагерь, окраина которого терялась где-то вдали.

Впереди виднелась деревянная стена около двух метров высотой, оборудованная остро заточенными деревянными кольями. Позади нее, на сторожевых башнях, стояли большие железные луки, возле которых постоянно дежурили солдаты. Повсюду были разбросаны здания казарм, подсчитать которые не представлялось никакой возможности… Воздушные отряды также обнаружили, что лагерь тянется на несколько десятков ли на севере. Здесь были сотни тысяч солдат — и это только по предварительным подсчетам.

Орки изготавливали из дерева различные инструменты и приспособления. Рабочие друг за другом толкали тележки, доверху нагруженные материалом, привезенным с севера. Это был провиант, дерево, различные виды растений… Но больше всего было сушеного мяса, содранного с убитой добычи!

Несколько орочьих отрядов разбрелись в сторону, изучая территорию в окрестностях лагеря. Они прочесывали каждую брошенную людьми деревню и тащили оттуда все, что могло пригодиться войскам: камень, инструменты, и даже пшеничные колосья и холщовые мешки.

Пока орки не спешили нападать… Они скорее хотели напугать людей. Люди полагали, что это тупоголовые животные, но к их удивлению орки обладали недюжинным терпением… Специально ли они это делали или же просто действовали так, как подсказывал им их животный инстинкт?

Но люди не знали, что… преступные народы томились в ожидании уже десять тысяч лет, и терпения им было не занимать! Как то же прожили они столько времени, разве какие-то несколько дней что-нибудь значат?

— Они все равно скоро все передохнут, — так оценивали орков людские генералы, собиравшись на очередной совет.

Кроме того, эта точка зрения преобладали и среди рядовых солдат.

— Да они просто сумасшедшие! Они хотят вести войну на истощение… Неужели они не знают, что ждет их в этом случае? Позади нас стоят запасные части стратегического назначения, а у них что? За ними лишь голая земля протяженности в тысячу километров. А ведь на севере Империи случаются суровые заморзоки, здесь почти ничего не растет, а значит нет еды. А дальше — Ледяной лес! Даже если они будут питаться мясом магических животных, но этим не накормишь ведь всю многотысячную армию! Мы до сих пор не знаем, где она заканчивается, как будто они появляются прямо из воздуха, но одно можно сказать точно — до сюда им очень и очень далеко! А ведь им нужно обеспечивать армию всем необходимым, но тогда поставки должны идти практически непрерывно. Если они действительно умеют думать, то они должны как можно скорее атаковать, попробовать прорвать нашу линию обороны и пополнить свои запасы уже внутри материка. В противном случае, долго они не протянут и в скором времени начнут дохнуть от голода.

Точку зрения выступавшего генерала поддержали все. Послышался смех:

— Готов поспорить, зиму они не переживут! Будем потом закапывать их окоченевшие трупы.

— Или может быть они питаются снегом и ветром. Ха-ха-ха…

Глядя на веселившихся от души офицеров, генерал Росток нахмурился:

— Господа! — громко сказал он, и собравшиеся разом притихли.

— Я думаю, мы не должны оценивать нашего врага так беспечно, — медленно проговорил генерал Росток. — Перед нами племя, о которым мы практически ничего не знаем! Мы не можем понять их действий, но вопрос в том, что сейчас уже очевидно то, что разум у них есть, они могут изготовлять орудия труда, кое-что смыслят в тактике ведения боя… Они развернули с нами противостояние, и я думаю, что дело не в их глупости, а… боюсь, что этому есть другая причина. Я не могу быть спокойным, к тому же… Некогда Герцог Тюльпан рассказывал мне, что он подозревает, что среди этих народов есть те, кто умеет летать.

— Герцог Тюльпан? — помолчав, переспросил один из генералов.

Однако, остальные офицеры продолжали весело болтать как ни в чем не бывало. Слава герцога всколыхнула сердца простых людей, но для выдающихся генералов Империи он был всего лишь юнцом, не достигшим и двадцати лет.

— Я принял решение, — внезапно встал генерал Росток. — Двадцать дней! Если через двадцать дней они по-прежнему не атакуют нас, то мы должны взять инициативу в свои руки! Нельзя надеяться на зимние холода, ждать, пока заморозки уничтожат их. Мы сами должны творить судьбу Империи! Если через двадцать дней эти парни будут продолжать в том же духе, то мы просто обязаны надрать им задницы и выгнать отсюда ко всем чертям!

Надо сказать, что решение генерала было несколько поспешным, однако он был один из самых опытных генералов, собравшихся здесь, и уж кому как не ему брать инициативу в свои руки. У него было неспокойно на душе, как будто очертания будущего врага все еще были покрыты туманом, и он был не в состоянии полностью разглядеть его мощь.

Наемники, прибывшие на передовую из разных уголков страны, разбили временный лагерь в двадцати километрах южнее от линии Касперского.

Ассоциация рыцарей назначила за голову одного монстра награду в один золотой, чтобы дать возможность этим бедолагам, лишившись своего бизнеса, заработать себе на жизнь. Кроме того, хотя это вознаграждение было сравнительно небольшим, тем не менее, судя по новостям, одолеть этих чудищ было несколько проще, чем магических животных.

«Мы убивали магических животных, — думали они. — Нет ничего сложного в том, чтобы убить пару десятков этих чудищ и срубить деньгу!

Разумеется, некоторые из записавшихся были настоящими рыцарями, стремящихся принести пользу своему народу, но таких людей было очень мало.

Рядом с их километровым временным лагерем находилась база военно-воздушных сил.

Генерал Росток, подобно мусору, выбросил наемников в зону ответственности генерала Андрэ, который, естественно, был этим очень недоволен, но спорить со своим старым сослуживцем он не стал.

Материковые наемники неспешно переселись во временный лагерь. Они отказались от представленного им государством обмундирования, вроде доспех и оружия, будучи кавалеристами, они имели свое вооружение, а по прибытии в лагерь, пройдя регистрацию, многие принялись возмущенно кричать:

— Куда идти убивать этих тварей? Где их найти? Когда идем в бой?

Не прошло и десяти дней, как в лагере наемников скопилось уже более трех тысяч людей. Генералу Андрэ было очень неохота возиться с этим сборищем, они лишь направил к ним триста свих солдат, для поддержания порядка. Затем отправил несколько писцов, чтобы те провели перепись и сформировали из них полноценный пехотный батальон. Впоследствии он еще долгое время не обращал на них никакого внимания.

Прошло некоторое время, и наемники начали проявлять нетерпение. Многие слонялись по лагерю и громко ворчали, каждый день кто-нибудь обязательно подбегал к месту регистрации и назойливо докучал писцам. Некоторые даже пробовали организовать свои отряды и самостоятельно выступить на север, но дозорные каждый раз разворачивали их обратно.

Однажды откуда-то издалека послышался конский топот.

К лагерю неслись с десяток быстрых лошадей. Достигнув ворот, один из всадников, по-видимому, командир, придержал коня (было видно, что он сильно спешит), скаковой конь тут же громко заржал. Всадник, посмотрев на взбудораженных наемников, и строго нахмурился.

— Да ладно вам, — проворчал он. — Это разве военный лагерь? Рынок какой-то.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 544. Дела сердечные**

Конечно, Двэйн из далекой столицы не мог слышать сетований генерала Лонгботтома, и уж тем более не знала об этом принцесса, которая «должна была лежать в его объятиях».

В это время Двэйн был занят тем, что придумывал всевозможные способы помучить бедных офицеров военного училища. И все же пройдя через эти «мучения», они набирались опыта, и постепенно уровень их способностей неуклонно повышался.

По меньшей мере, все эти ненавистные солдатам «сборы по тревоге», вызвавшие у них особо рьяное возмущение, привели к тому, что они питали к директору училище неподдельное и глубокое отвращение.

Несколько ночей подряд молодой директор прибегал на тренировочную площадку и включал сигнал тревоги. Поначалу, офицеры, быстро одевшись, с громким топотом прибегали на плац, кто-то босиком, кто-то без верхней одежды, а некоторые — с незастегнутой ширинкой или вовсе без штанов, обернувшись ковром или простыней.

Однако, впоследствии с течением времени курсанты всегда были готовы к внезапному сбору, а потому даже во время сна сохраняли полную готовность. Двэйн хотел, чтобы они все делали четко и слажено, не создавая толкучки. Теперь, с момента подачи сигнала Двэйн не успевал досчитать и до ста пятидесяти, как все солдаты уже в военной форме с оружием на перевес стояли ровным строем на площади.

Двэйн был очень доволен. Разумеется, доходило и до смешного. Так, однажды, один курсант ночью во сне почему-то вдруг во все горло заорал «Сбор!». В итоге все курсанты мигом спрыгнули с кровати и через несколько минут уже были на площадке.

В результате…

Солдата, кричавшего во сне, избили его же соседи по комнате, и с тех пор каждую ночь он вынужден был засыпать с кляпом во рту.

Кроме того, Двэйн восстановил еще одну давнюю традицию, бытовавшую в Императорских войсках в прошлое тысячелетие.

Это военная история.

Двэйн не был поклонником всего военного, в прошлой жизни он даже никогда не служил в войсках, однако, ему было ясно одно: армия, у которой нет своей истории, никогда не будет мощной!

Поэтому Двэйн выдвинул требование, согласно которому все старые военнослужащие, преподававшие в училище, должны были непременно рассказывать что-нибудь из истории элитных войск Империи, демонстрирующее их славу и доблесть. Первоначально все учителя молодых офицеров были растеряны.

Очевидно, что в Императорской армии такой привычки не было.

Однако, очень скоро Двэйн в архиве ставки верховного командования нашел то, что ему было нужно…. У армии была своя история. Тысячу лет назад император-основатель империи, то есть он сам, тоже некогда выдвигал такое требование, но к сожалению через несколько лет оно было забыто.

Войско, у которого нет истории, никогда не будет мощным! Двэйн всей душой верил в это. Разобравшись в истории вооруженных сил Империи, можно воспитать в командирах и их солдатах сильное чувство чести и принадлежности к своему отряду.

Поэтому Двэйн ввел новый предмет, на котором сам лично рассказывал о то, что нашел в древних архивах. В основном это были заслуги и подвиги великолепно обученной армии времен первой масштабной войны за объединение государства.

— Что такое элитное войско? — размахивая руками, рассказывал Двэйн курсантам. — Это войско, у которого есть выдающиеся заслуги! Это войско, у которого есть своя история побед и успехов! Каждый солдат должен почитать за славу принадлежность к такому войску!

Когда воинское знамя взмывает вверх, враг, увидев его, тут же вспоминает о выдающихся заслугах этого войска. Война еще не началась, как противник уже ослаблен на треть! В мирное время, когда солдат кому-то представляется, он должен гордо вскинуть голову и заявить «я солдат такого-то войска, которым командует такой-то генерал!»

Сказав это, Двэйн тут же услышал, как кто-то из учеников засмеялся.

— Вы все прибыли из разных военных частей Империи, — громко сказал маг. — Кто из вас может рассказать мне боевую историю своего отряда?

Никто не ответил ему.

Двэйн пригласил одного из пятисот своих кавалеристов, сопровождавших его до столицы, и попросил его рассказать о боевом опыте своего отряда.

Двэйн еще раньше обратил внимание на этот вопрос на подвластной ему территории.

Поэтому, когда офицер из армии Герцога Тюльпана рассказывал о своем подразделении, голос его звучал гордо и величественно. Когда он говорил о выдающихся сражениях и подвигах, то чувство сопричастности к славе своего войска отчетливо сквозило в каждом его слове.

— Я служу в первом независимом кавалерийском дивизионе армии клана Тюльпанов! — начал свой монолог генерал. — Наш дивизион принимал участие в первой войне, случившейся после того, как господин Герцог Тюльпан стал управлять северо-западом. Мы держали оборону Гилиата! В той войне мы были главной ударной силой! Мы прорвали ряды бойцов армии степных народов и гнали их до самой степи! Еще наш дивизион участвовал в подавлении восстания в Северо-западной армии! Тогда нами руководил генерал Лонгботтом, он был ответственным за нападение на правых фланг неприятельского войска! Тогда мы, три тысячи воинов, напали на кавалерию в двадцать тысяч всадников, и никто из них не смог пробиться сквозь наши ряды! В итоге мы полностью разгромили и уничтожили Северо-западную армию!

Лицо офицера раскраснелось.

— На северо-западе — гордо сказал он. — все знают, что такое «первый кавалерийский корпус клана Тюльпанов»! Эти дерзкие степные народы и конные бандиты при упоминании о нас дрожат от страха! Мы дважды призывали новых солдат, те, кто хотел служить в нашем корпусе, делали все, чтобы попасть к нам! Ха! Но мы берем только достойных!

После окончания его лекции, Двэйн оглядел аудиторию и медленно сказал:

— Увидели? Это и есть боевой дух!

Моральное состояние армии! Подумать только, господа, в частях, в которых вы прежде служили, были солдаты с таким мощным боевым настроем и чувством чести! Если в будущем в ваших корпусах будут подобные настроения, то вы обнаружите, что каждый ваш солдат осознает свою пользу для общего дела и будет стараться изо всех сил! И даже не нужно будет мобилизации, в минуту опасности солдаты для защиты чести своего корпуса сами ринутся в бой!

В тот день после окончания урока лица офицеров выражали совершенно разные чувства. Большинство просто молча выходили из класса. Двэйн с довольным видом наблюдал за ними.

Затем наступил день отдыха. По правилам в этот день молодые люди имели возможность покинуть училище и в свое удовольствие провести время в столице.

Двэйн направился к себе в кабинет, но в это время его остановил слуга и доложил, что в училище неожиданно пожаловал гость.

Увидев странное выражение лица слуги, Двэйн нахмурился.

Однако, очень скоро он понял, почему его подчиненный был так растерян.

Гостем оказалась женщина.

Она стояла у самых ворот. Раньше Двэйн строго наказал женщин не под каким предлогом не пускать на территорию училища. Вследствие этого железного закона даже члены семьи женского пола не могли навещать курсантов.

У ворот училища стояла роскошная повозка, какие бывают только у аристократов. В тени дерева стояла девушка. Услышав шаги, она обернулась и, увидев Двэйна, удивленно вскинула брови. Улыбка ее казалась несколько натянутой. Потухшими глазами она глядела перед собой, на душе у нее было неспокойно…

Взгляд ее был полон сложных чувств.

Двэйн не обратил на это внимание. Глядя на красивое лицо девушки, он слегка усмехнулся.

— Мисс Аоси.

Гостем оказалась будущая невестка Двэйна, внучка министра финансов Империи, мисс Аоси. Габриэль теперь обучался в училище, а потому отложил церемонию своего совершеннолетия. Само собой, на неопределенный срок откладывалась и церемония бракосочетания двух молодых людей.

Министр финансов несколько раз напоминал Двэйну, что с этим лучше бы поторопиться, однако братья уже все решили. Двэйн знал, что его брат не хочет жениться слишком рано, а насильно заставлять его он не собирался.

— Сожалею, — горько усмехнулся маг, глядя девушке в глаза. — После уроков Габриэль ушел куда-то со своими приятелями. Ты ведь знаешь, курсанты заперты здесь уже долгое время. Услышав о каникулах, они тут же разбежались. Очень жаль, если бы ты приехала немного раньше, то наверняка застала его.

Аоси вздохнула. Они действительно приехала сюда только ради Габриэля. В конце концов, она очень хотела снова увидеть своего будущего мужа, тем более, с тех пор, как они виделись в тот раз, на вечере, когда Габриэль только два дня как приехал в столицу, прошло уже довольно много времени. В тот раз их встреча прошла относительно спокойно, Габриэль обходился с ней очень вежливо, но, кажется, не слишком заинтересован.

В глазах Аоси, столь надеявшуюся на эту встречу, промелькнуло разочарование. Однако, в дальнейшем Габриэль время от времени посылал к дому министра финансов различные подарки — всякие оригинальные безделушки, дорогие цветы и травы, красивые украшения, одежду и т.д.

Аоси по существу была очень простой и наивной девочкой. К тому же, кто в ее возрасте не мечтал о любви? Хотя ее будущий муж был на два года младше ее, однако он был очень красив, мужественен, смел и уверен в себе, и Аоси внутренне гордилась им.

Кроме того, подарки, которые он посылал ей, были сделаны от чистого сердца, и Аоси, вспоминая каждый из них, невольно ощущала некое томное сладостное чувство.

Их первая встреча прошла довольно заурядно, тем не менее, по мнению Аоси, ее будущий муж — граф и глава дома Роулингов — должен быть серьезным человеком, настроенным на карьеру, а такой мужчина никогда не будет выставлять свои чувства напоказ. Его бесстрастное выражение лица говорит о его внутренней уверенности, стабильности характера, а его подарки, отправленные потихоньку, чтобы никто не знал, показывают то, что он внимателен и честен с ней.

В Империи свадьбы между аристократическими семьями всегда имели под собой политическую или экономическую подоплеку, поэтому все девушки-аристократки втайне мечтали о любви и красивом браке, в особенности такая чистая и искренняя девушка, как Аоси.

Сейчас между ней и Габриэля не было никаких чувств, однако судьба их уже давно была решена, и они с заботой относились друг к другу. Аоси очень хотелось узнать Габриэля поближе, надеясь, что в будущем между ними пробежит искра.

Возможно, для большинства аристократов, мечтавших о счастливом браке, единственным вариантом было — «сначала свадьба, а потом любовь!»

Сегодня Аоси очень долго размышляла, прежде чем принять решение.

А на второй день Аоси ждал сюрприз. Внимательный жених прислал в дом министра финансов подарок — очень милого новорожденного пони.

Почти все девушки любят домашних животных. Собаки, кошки — слишком банально, но пони — другое дело. Столь оригинальная мысль пришлась девушке по душе.

Кроме того, вместе с подарком слуга передал Аоси письмо, написанное Габриэлем. Его содержание было очень простым, всего лишь одна фраза:

«Хорошо заботься об этом пони! В будущем я поеду на нем на войну!»

Надо сказать, Габриэль этот «щеголь» действительно умел угадывать желания девочек. Одной фразой он полностью завладел сердцем Аоси. Она в тот же день отослала поместного конюха и, взяв в руку щетку, принялась сама чистить пони и сама таскать ему еду.

Однако, она не знала, что хоть письмо было действительно написано Габриэлем, но пони подарил ей вовсе не он, а … Двэйн!

Будучи старшим братом, Двэйн позаботился и об этом! Он никак не мог взять в толк, как его ветреный брат, прекрасно владеющий искусством располагать к себе людей, неожиданно абсолютно равнодушен к своей невесте.

Обычные подарки Габриэль посылал только тогда, когда Двэйн напоминал ему, что надо бы поддерживать со своей будущей супругой хорошие отношения, а еще чаще маг сам посылал подарки от имени Габриэля.

Так, однажды Габриэль напрочь забыл о дне рождения Аоси, и только после того, как Двэйн напомнил ему об этом, он нехотя кивнул и, уходя, поручил покупку подарка своему старшему брату, а сам только развел руками и сказал, что не знает, как поступить в этом случае.

В итоге Двэйн послал в столицу слугу выбрать для Аоси новорожденного пони, а затем, схватив брата, заставил его написать любовное письмо.

Тут уж Габриэль проявил себя во всей красе, и одной фразой всколыхнул сердце красавицы! Прочитав письмо, Двэйн невольно восхитился умением своего брата.

Однако, сколько в словах этого балбеса было «настоящих и искренних чувств», сказать очень сложно.

— Тебе, похоже, не очень нравится мисс Аоси? Это письмо слишком простое, — спросил Двэйн брата, когда они вечером вдвоем сидели в его кабинете.

— Кто сказал? Могу поклясться, прочитав это письмо, он тут же покраснеет и полюбит меня еще больше! Не волнуйся, у меня все под контролем.

Габриэль был явно доволен собой.

— Я хочу сказать, что… что ты, похоже, не воспринимаешь ее всерьез, — вздохнул маг. — Тебе она не нравится?

Габриэль серьезно задумался, а затем честно сказал:

— Да, я думаю, что она… скучная.

— Скучная?

— Да. Немного, — спокойно ответил Габриэль. — В первую нашу встречу она почти все время молчала, а если и говорила, то очень тихо, как будто осторожно, точно боялась сказать что-то неправильно. Как будто держала в руках горячий котел, боялась обжечься и обжечь других людей… Мне это неинтересно. Я с ней поговорил немного, я спросил, она ответила. Когда я не спрашивал, она ничего и не говорила… Скучно ужасно!

— Такая девушка сможет стать тебе хорошей женой, брат! Неужели ты хочешь одну из тех, которых ты видел на вечере? Ветреную и распутную девку?

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — кивнул Габриэль, — но брат. Я ведь еще очень молод. Сейчас мне больше нравятся горячие цыпочки. А насчет Аоси… я все равно рано или поздно женюсь на ней, потом и буду ухаживать за ней, а сейчас у меня нет на это времени.

Выслушав его, Двэйн только развел руками.

Этот парень всем хорошо — согласен переносить трудности, достаточно самоорганизован, на уроках и тренировках усерден и прилежен, активно руководит своим братом, довольно сообразителен, в делах всегда спокоен, как и его отец. Но… в отношении к женщинам слишком поверхностен.

Но Аоси всего этого не знала.

Вчера вечером она усердно ухаживала за пони, а сегодня, помедлив в нерешительности, но под влиянием чувств, приехала в училище, чтобы повидаться со своим будущим мужем и поблагодарить его за подарок.

— Хм… Его нет… Да это.. в прочем не важно, — вздохнула она.

Красивое лицо ее погрустнело. Она протянула Двэйну руку. В ладони ее был зажат плетеный браслет. Он был сделан из очень дорогих ниток, вот только стежки были несколько неровны. Видно, что Аоси сама сшила его.

— Господин… — тихо сказала она.

— А… должно быть, это для моего брата, — улыбнулся Двэйн.

На сердце его стало тяжело.

— Брат, — покраснев и закусив губу, сказала Аоси. — Это… Прошу тебя… отдай ему.

Двэйн осторожно взял браслет и положил его к себе в карман.

— Ему непременно понравится.

Аоси опустила голову. Слова Двэйна не могли утешить ее.

— Я… я чуть не забыла, — девушка внезапно вскинула голову и прямо посмотрела на Двэйна. — В карете сидит еще один гость, который приехал увидеть Вас.

Меня?

Двэйн остолбенел. В этот самый миг дверь кареты распахнулась, и оттуда выглянуло милое круглое личико. Оно было омрачено горем. Это была возлюбленная Хуссейна, принцесса Луиса!

— Господин герцог.

Когда Двэйн подошел к карете, принцесса вдруг громко вздохнула и мрачно сказала:

— У меня есть к Вам одно важное дело. Я много думала над этим. Не зная, с кем поделиться, я приехала к Вам.

Двэйн расхохотался.

— Вы должно быть из-за… из-за Хуссейна? Не беспокойтесь, я уже Вам все сказал. Я изо всех сил постараюсь помочь вам и…

— Нет, нет. Вовсе не из-за этого, — сдавленным голосом перебила его она. — Прошу Вас, садитесь в карету. Я бы не хотела говорить в присутствии других людей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 545.1. Сражаемся за Империю! (часть 1)**

Военный лагерь многочисленной армии преступного народа растянулся на несколько десятков километров. К тому позади все еще непрерывно наступали отряды.

Низкорослые люди сидели на нагроможденных товарами четырехколесных деревянных повозках. Они кричали на толкавших снизу повозки орков.

От природы у них были короткие ноги. Они не умели быстро бегать и преодолевать длинные дистанции, но при этом среди многочисленной армии преступного народа карлики считались самыми ценными рабочими. Поэтому они получили такие привилегии.

Военный лагерь преступного народа уже в основном был установлен.

Высокие городские деревянные стены были соединены. Сзади они были укреплены дополнительными каркасами. Казалось, что эти ребята совсем не собиралась вторгаться, а наоборот ждали нападения со стороны противника.

Много вещей было перевезено из тыловой части армии. Та священная гора уже когда-то была самым передовым оборонительным рубежом в мире. Теперь она находилась под управлением карликов. Они непрерывно разрабатывали полезные ископаемые. Примерно половина горного массива превратилась в железную руду и стала доспехами, наконечниками стрел, оружием для многочисленной армии преступного народа…

Кроме природного таланта в ремесленном мастерстве гномы еще умели искусно рыть ход! Еще не было такого места, которое они не смогли бы пробуравить. Как раз в тыловую часть армии преступного народа партия за партией приходили гномы. Все эти ребята мчались напролом. Трудно было различить, кто из них были мужчины, а кто – женщины. Хватая свои искусные инструменты, они приступали к раскопке и бурению холмов.

Гномы воодушевленно кричали, восхваляя землю этого человеческого мира Континента. Земля настолько мягкая, что копать ее одно удовольствие.

Гномам не нравилось жить в палатках. Они выкапывали себе большой грот внутри холмов. Неуклюжие орки не могли выполнять такую работу. А гномы могли трудиться собственными руками.

Судя по всему, группировка преступного народа расположилась здесь надолго и в ближайшее время не собиралась наступать.

— Сколько нам еще ждать!

В самом большом шатре армии преступного народа раздался возмущенный рык свирепого орка.

Это был один из трех главных орков.

Соплеменников Медного Тигра было не так много: меньше, чем у Волчьего народа. Однако в его отряде все орки как один были самыми смелыми и хорошо обученными солдатами.

В шатре раздалось эхо стука зубов нетерпеливого Медного Тигра.

Кроме него был еще один крупный деятель Волчьего народа Доминэйс. Он наоборот спокойно смотрел на улицу, его настроение было тихим и равнодушным. Словно он думал о чем-то постороннем.

— Когда появится тот Эльф? Неужели мы прождать целую осень и зиму?! – заговорил предводитель монстр-носорог Скала.

Он посмотрел на Медного Тигра. Затем шепотом проговорил:

— Или мы можем сначала атаковать! Мы уже находимся в человеческом мире! Кругом эти подлые и грязные люди! Нам не нужна сила Эльфов! Почему мы, орки, еще должны слушать приказы того Эльфа!

— Потому что без Лосюэ мы не сможем легко разбить Драконов и уж тем более не сможем разрушить магический круг ледяного поля! Без знаний Лосюэ мы бы до сих пор находились в родных землях. Все, в том числе ты, убивали меня. Я убивал тебя. Приходили и уходили, чтобы убивать. Убивали бы целую вечность! Все этого для того, чтобы получить хоть какую-то выгоду! – внезапно заговорил Доминэйс. Его взгляд по-прежнему был устремлен на улицу. Он безразлично сказал:

— Мы нуждаемся в помощи Эльфа. Особенно нам нужен главный мудрый скипетр Лосюэ.

— Доминэйс, отрежь себе свой волчий хвост и натяни его на свои уши, тогда точно сможешь пойти стать Эльфом! – пошутил Скала.

— Наверное, ты уже давно забыл о своей звериной крови, которая течет в твоих жилах! Хм, ты думаешь, что пообщавшись целыми днями напролет с теми эльфами и безропотно слушая их, ты сможешь резко стать знатным и уважаемым? Ох, уж эта бестолковая волчья голова!

В волчьих глазах Доминэйса словно сверкнула молния. И он с суровым выражением лица безжалостно сказал:

— Скала, если ты хоть еще раз посмеешь оскорбить меня, то я спущу с тебя шкуру!

— Хватит! – Медный Тигр был сообразительнее того дурака. Знак «Король» на его лбу черным узором собрался воедино. Он посмотрел на Доминэйса и доброжелательно сказал:

— Ты – вождь Волчьего народа, ты обязан внести свой вклад в силы орков. Не забывай, что раньше все мы принесли клятву Богу Орков.

— Я только слушаю указания одного Лосюэ, — продолжил отстаивать свое мнение Доминэйс. – Медный Тигр, у тебя больше знаний, чем у Лосюэ? Или ты его сильнее?

Медный Тигр ничего не ответил. Не смотря на то, что он был свирепым главой клана Тигров и обладал силой святого уровня, но он все-таки понимал, что сильно уступал Королю Эльфов. Орки от природы не были наделены большим умом и мудростью.

— Я знаю, что я – орк! Но я отлично понимаю, что если мы хотим успешно завершить войну и уничтожить огромное количество людей, то нам необходим талантливый вождь, который бы руководил нами! И я считаю, что только Король Эльфов способен на это. Поэтому я слушаю только его команды, — Доминэйс поднялся и безразлично посмотрел на остальных двух вождей. – Вы должны хорошо понимать мои слова! До этого я согласился направить волчью кавалерию, чтобы обследовать ландшафт местности, потому что Король Эльфов уже давно разработал этот план. Я могу заставлять своих соплеменников расходовать силы. Свой урок я тоже уже уяснил. Я больше никогда не позволю своим воинам слепо выходить вперед.

Договорив, глава волчьего народа больше ни разу не посмотрел на остальных вождей и, не оглядываясь, вышел из шатра.

Оставшиеся носорог и тигр переглянулись между собой. Носорог Скала холодно вздохнул:

— Порой мне действительно хочется придушить этого мятежника среди орков.

— Даже если мы убьем его, все равно не сможем управлять его армией, — вздохнул Медный Тигр. Его тон речи был взволнованным:

— Я совсем чуть-чуть согласен с Лосюэ. Нам действительно нужны кавалеристы, чтобы разгромить людей.

— Но…Что делает этот Лосюэ на самом деле! После того как пришел тот страшный человек, он по своей инициативе впустил его в святой дворец Эльфов… Какого черта! В тот раз, когда мы приходили к ним, они даже нас ни на шаг не впустили!

— Сколько дней… Тот отвратительный эльф и этот человек…Говорят, они даже не выходили из дворца, хм… — тон речи Медного Тигра был суровым. – В этот раз мы прибыли, и даже не один из эльфов не соизволил приехать… Сейчас мы еще охраняем их Священную Гору! В самом деле что они делали вместе с тем человеком?

— Не спрашивай меня, я никогда не понимал, что творится в голове у этих эльфов, — внезапно сжал голову в плечи Скала. В его голосе присутствовало уныние и упадок духа.

— Однако тот человек по-настоящему очень могучий…

Никто не знал, чем на самом деле занимались Лосюэ и Бахэчоу.

Вплоть до того, что даже уважаемые старейшины среди эльфов не знали.

Среди высокомерных эльфов Лосюэ уже давно заклеймил свой клан глубокой печатью. Почти все эльфы преклонялись перед треножником этого единственного очаровательного всевластного Короля. Все называли его Королем Эльфов. Каждое его слово было высочайшим указом!

Можно сказать, что на протяжении десяти тысяч лет среди эльфов Лосюэ оказался самым авторитетным и высоко почитаемым Королем! Если в прошлые эпохи старейшины могли ограничивать власть королей, то сейчас даже они слушались и подчинялись этому единственному и потрясающе красивому Королю Лосюэ!

С тех пор, как Лосюэ вместе с Байхэчоу вошел в Храм Эльфов, не нашлось и одного эльфа, который бы возразил против этого выходящего из правил и традиций события. Это выглядело очень странно, потому то эльфы были очень консервативными и всегда придерживались традиций!

Поэтому в течение нескольких месяцев Король Эльфов и тот человек ни на шаг не выходили из Храма! И все эльфы, старейшины не осмеливались покидать это место. В округе храма старейшины строили дополнительные постройки и тихо дожидались там.

Когда прошло три года, кровь Дракона наконец-то разъела магический круг ледяного поля. Многочисленная армия Преступного народа срочно выдвинулась в поход. А эльфы до сих пор оставались на месте и отказывались спускаться, потому что их Король находился в Храме и не отдавал приказа.

Эльфы по-прежнему жили, как и в прежние времена на Священной горе. Они ни в чем не сомневались, потому что каждый эльф глубоко верил: Король поступает так, потому что на это есть особые причины. К тому же эти причины были точно обоснованными!

Поэтому они согласились ждать сколько угодно, чтобы спуститься.

Но… Байхэчоу и Лосюэ вместе уже столько месяцев находятся в Храме… Чем они на самом деле занимаются там?!

— Ваше Высочество, Принцесса, зачем Вы из далекого места, покинув свой Дворец, приехали сюда искать меня? В самом деле, что же случилось? – прищурив глаза, наблюдал Двэйн за Ее Высочеством, Принцессой Луизой.

Экипаж остановился на пустыре. Ради того, чтобы тайно пообщаться с Двэйном, она уже отослала своих подчиненных. Несколько императорских телохранителей стояли далеко от нее.

— Со мной произошло одно событие. Я не знаю, как мне поступить. Этот случай сильно беспокоит меня. Мне страшно, — сказала растерянным и тревожным голосом Принцесса Луиза. Своим нежным голосом она жалобно умоляла:

— Двэйн, я сейчас не могу увидеться с Хуссэйном, не знаю с кем мне лучше всего посоветоваться.

Двэйн вздохнул и в душе испытывал угрызения совести.

Чтобы сохранить дело о грифоне в тайне, он отправил Хуссэйна стоять на страже в секретной усадьбе, которая находилась к югу от столицы. Так Двэйну было спокойно, что о его секрете не смогут узнать посторонние люди.

Но Хуссэйн находился далеко от столицы и совсем не мог увидеться с Принцессой. Для мужчины и женщины, горячо любивших друг друга, длительное расставание было большим страданием и невыносимой мукой.

— Что случилось на самом деле? – оживленно заговорил Двэйн. – Ваше Высочество, я всеми силами постараюсь помочь Вам, ведь Вы – будущая жена Хуссэйна. К тому же он один из моих самых преданных друзей.

Лицо Луизы побледнело от страха. Но она сомкнула губы. Кажется, дело уже разрешилось. Однако она снова сомневаться, словно еще хотела что-то сказать, но никак не решалась.

Увидев лицо этой красивой девочки, Двэйн не сдержался и рассмеялся. Он окинул взглядом ее тонкую и миниатюрную поясницу, а затем вскрикнул:

— О боже! Ваше Высочество, Вы… Неужели у вас?!

— Что у меня? – остолбенела от испуга Принцесса. И ее лицо сделалось растерянным.

Но затем она почувствовала возмутительный взгляд Двэйна. Луиза сразу же догадалась. И все ее лицо резко покраснело. Она ненавистно смотрела на Двэйна. Если бы не правила этикета и ее благородный внешний вид, она бы уже давно задушила этого гадкого и отвратительного парня Двэйна!

— Ты! Что за вздор ты говоришь!! – Луизе стало стыдно и неловко. Затем она стала категорически все отрицать:

— За какую женщину ты меня принимаешь! Я и Хуссэйн еще не были вместе…

Договорив до этих слов, Луизе стало слишком неловко. Она слишком сильно рассердилась и больше ни слова не могла сказать.

— Э? Неужели вы еще не? – ехидно посмеялся Двэйн.

— Конечно, нет!! – злобно сорвалось с языка Луизы.

— Хуссэйн уважает меня! Он не станет вести себя бесцеремонно!

Вздор.

Двэйн не удержался от смеха. Он облокотился на сиденье внутри кареты, сложил руки и подумал про себя: боже… Я отдал все силы, чтобы вы вдвоем были вместе. Пара одиноких мужчины и женщины любят до полусмерти. Один не является знатным чиновником и поэтому не берет в жена. Другая не является госпожой и не выходит замуж. Еще жили вместе в одной усадьбе несколько месяцев и до сих оставались чистыми и порядочными? Похоже, надо преподать хороший урок Хуссэйну. Женщин не нужно уважать, их нужно любить!!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 545.2. Сражаемся за Империю!**

— Двэйн! Ты – дурак! — у Двэйна было порочное выражение глаз. Принцесса не знала, о чем он думал в тот момент, но предполагала, что о чем-то порочном. Не удержалась и выкрикнула эти слова. Хорошо, что она еще от злости не выпнула своей ногой Двэйна из кареты.

Сделав паузу, Принцесса крепко сжала кулак и низким голосом проговорила:

— Это дело касается моего брата!

Когда она сказала слово «брат», то в это время в ее очаровательных глазах промелькнула грустная тоска и нерешительность.

Двэйн сразу убрал улыбку с лица и сел прямо. И больше не осмеливался смеяться.

— Этот случай произошел больше десяти дней назад…- радужка глаз Принцессы сильно растянулась вплоть до самых ресниц. И в глазах была тревога:

— Я случайно зашла к нему домой, хотела поговорить с ним. В итоге я почувствовала запах лекарственного вещества… Я сомневаюсь, но, кажется, брат заболел.

Сердце Двэйна забилось. Он смутно вспомнил, что когда-то он тоже думал об этом…Но при Принцессе он по-прежнему сохранял спокойствие и медленно сказал:

— Принц-регент с самого детства никогда не принимал лекарства, он предпочитал магию. По сравнению с предыдущими императорами его организм довольно слабый. По будням у него часто бывают легкие недомогания, но ничего серьезного.

— Это – не легкие недомогания! – голос Принцессы был тихим, но решительным.

Она слегка покачала головой из стороны в сторону. И с новым сильным порывом сказала:

— Когда я заботилась о Хуссэйне на северо-западе, то много наблюдала за тем, как тот старый господин в зеленой мантии готовил лекарства для его раны. Он научил меня готовить лекарства по его рецептам. Не смотря на то, что я не могу использовать магию и не понимаю основных принципов. Но после нескольких месяцев некоторые магические рецепты лекарств и их применение я уже твердо запомнила. Для раны Хуссэйна я приготовила немало лекарств, собственными руками варила их. Поэтому сейчас я могу определить лекарство по запаху.

Двэйн посмеялся:

— Хм, тот старик по секрету обсуждал со мной это. На самом деле ты очень талантливая.

Принцесса совсем не радовалась его похвале. Ее лицо по-прежнему оставалось тревожным:

— В тот день в комнате брата я почувствовала знакомую ноту аромата…Это был запах ледяной ягоды!

Двэйн вдруг внезапно чуть не подскочил!

— Я знаю, что ледяную ягоду применяют как болеутоляющее средство, — печально вздохнула Принцесса. – В то время когда мы находились на северо-западе, я хорошо запомнила запах этого лекарства. Но ты и тот старый маг в зеленой мантии предупредили меня, что это лекарство нельзя принимать слишком часто. Поэтому когда мы лечили рану Хуссэйна, то давали ему совсем не большие дозы ледяной ягоды. Но в комнате брата запах этого лекарства был слишком плотным и насыщенным. Другими словами, он употребляет его в больших дозах.

Двэйн подумал немного, его голос по-прежнему оставался спокойным:

— Кроме снятия боли у ледяной ягоды есть еще и другое применение.

— Ты говоришь о пространственном лекарстве? – посмотрела Принцесса на Двэйна, а затем решительно покачала головой:

— Я знаю своего брата! Он — самодисплинированный человек, и в его руках находится власть. Поэтому он не любит предаваться развлечениям и не употребляет пространственный препарат. Он никогда не был зависимым!

— Возможно, давший ему лекарство маг оказался бездарным и неправильно рассчитал дозу, — Двэйн по-прежнему продолжал искать другие причины.

— Брат – Принц, поэтому во Дворце выписывать ему лекарства может только лишь один главный императорский маг, — покачала головой Луиза.

— Пусть я не совсем разбираюсь в магии, но знаю, кто является главным магом во Дворце, его способности не могут быть такими низкими.

Затем она слегка вздохнула:

— В то время я тоже не слишком задумывалась над этим. Спросила его, у тебя проблемы со здоровьем? В комнате запах лекарств. Реакция брата была обыкновенной. Он только сказал, что не совсем хорошо себя чувствует, что ему тревожно… Но в его словах были неправдоподобными. Он думал, что я совсем не разбираюсь в лекарствах и забыл, что я была на северо-западе несколько месяцев и многому научилась. Он пытался хорошо скрыть от меня, но я все равно догадалась. Потому что если бы ему действительно было неспокойно и тревожно, он бы не стал принимать ледяные ягоды!

— Да, не принимал бы, — тон речи Двэйна становился все более суровым.

— Я не осмеливалась много расспрашивать его, но в последующие дни я сознательно искала его, в кабинете, в его комнате – везде был слабый запах этого лекарства. Другие люди, может быть, и не почувствовали бы, но я крепко-накрепко запомнила. Другими словами, он много дней, не переставая, принимал эти ледяные ягоды!

Двэйн внезапно перебил Принцессу Луизу:

— Но десять дней назад я приходил в императорский дворец в кабинет к Принцу-регенту, в то время в его комнате совсем не было…

Двэйн хотел сказать, что если бы в его комнате был тот запах, то он со своими навыками не мог бы не почувствовать его, но затем в его голову внезапно пришла одна мысль: кажется, в тот день, когда он наносил визит принцу-регенту, все окна в его кабинете были открыты, к тому же в это же время воскурялся фимиам, и от него в воздухе стоял плотный запах!

Тогда ответ был только один: Принц-регент обладал высокими знаниями в области магической фармацевтики. Поэтому он намеренно что-то скрывал?!

— В те дни у меня постоянно было неспокойно на душе, поэтому я ходила и допрашивала знакомых телохранителей, охранявших императорский дворец. Но они ничего не знали и никогда не чувствовали какого-нибудь запаха. Но когда я хотела оставить свои сомнения, один императорский телохранитель вдруг неожиданно рассказал об одном случае. На самом деле…

Голос Луизы внезапно задрожал:

— Тот телохранитель по собственному желанию рассказал мне, что в последнее время у брата было плохое настроение, все люди, находившиеся рядом с ним, были сильно напряжены… Потому что в последнее время из-за разных пустяков брат приговорил к смерти около трех или четырех людей из своей свиты…Поэтому, мне кажется…

Сказав эти слова, Луиза больше не могла терпеть. Замолчала.

Двэйн вздохнул и медленно проговорил:

— Поэтому, тебе кажется, что кто-то из свиты Принца-регента неосторожно узнал о чем-то. Поэтому твой брат убил их, как лишних свидетелей, правильно? Только ты еще не можешь смириться с тем, что твой брат убивает людей ради сохранения тайны. Поэтому…Я понимаю твое настроение.

Глаза Луизы покраснели. Будто бы она собиралась расплакаться. Дрожащим голосом сказала:

— Я знаю, что я не слишком умная девочка, но я нахожусь в императорском доме, и о каждом, пусть даже самом небольшом, деле мне известно… Брат внезапно уступил трон маленькому Чарли. Из-за этого случай у меня сразу же возникли сомнения. А сейчас я еще узнала о его здоровье… Вероятно, что… Если все эти события сложить вместе… То, без всяких сомнений…

Она смотрела на Двэйна и жалобно умоляла:

— Двэйн, я не знаю, что мне делать. Все эти дни все эти события мучают меня. Я не знаю с кем, мне следует обсудить это. К тому же если все это окажется правдой, то эту тайну нельзя разглашать! Я…Я… Подумала, что раз уже не могу найти Хуссэйна, тогда остается только найти тебя.

Двэйн кивнул головой, и неожиданно сказал:

— Ваше Высочество, Вы… Вы настолько доверяете мне? Если это окажется правдой, то об этом секрете точно никто не должен знать! В особенности в такое время!

— Я верю тебе! – медленно сказала Луиза.

— Хуссэйн говорил, что он больше всего доверяет тебе. А я его девушка, и поэтому тоже доверяют тебе!

Прежде чем выйти из кареты Двэйн предостерег Луизу, что об этом случае ей не надо что-либо говорить и не надо что-либо делать. Пока дело не прояснится до конца, не следует предпринимать какие-либо действия.

После того как Принцесса Луиза рассказала о случившемся Двэйну, у нее как гора с плеч свалилась. Словно тяжелый груз на сердце теперь лежал на плечах Двэйна. Это девочка почувствовала себя намного легче.

Луиза отправила за мисс Аоси и позвала садиться ее в карету. После этого они уехали. Двэйн обернулся назад, и улыбка на его лице стала проподать.

Выражение лица сделалось мрачным и угрюмым!

— По календарной системе человеческого мира, который мы собираемся захватить, сейчас август…К тому же это самый теплый месяц за весь год, — Медный Тигр посмотрел на Носорога. – Поэтому, если мы продолжим ждать, на улице похолодает, и провиант быстро израсходуется.

— Ты имеешь в виду? – в глазах Носорога появился блеск.

— Тот оборонительный рубеж… Похоже что все ресурсы они отбросили на юг. Если у нас получится прорвать этот оборонительный рубеж и атаковать южную часть, то сразу получим все, что нам необходимо! Провиант, оружие, землю! И тогда нам уже не придется слушать приказы тех Эльфов! Если отправимся на юг, то силой захватим земли наших предков и восстановим Королевство Орков!

— Хорошо, — поднялся Носорог и со всей силой ударил в лапу Медного Тигра.

— Не будем ждать и атакуем!!

Генерал Росток и его подчиненные еще не завершили расстановку сил в течение двадцать дней. Наконец-то враг начал движение!

В этот день утром охранявшие городскую стену солдаты заметили необычные действие в военном лагере противника!

На рассвете когда первый луч солнца упал на землю, из далекой огромной деревянной стены с грохотом опрокинулась большая деревянная опускная дверь!

После этого из военной крепости выбежал отряд тигров вместе с солдатами клана носорогов. У них в руках были огромные иссиня-черные рога скота, их щеки были надутыми. Они энергично дули в них! Периодически слышался звук рога.

Из многочисленной армии преступного народа доносились тихие звуки рева, подобные отдаленным раскатам грома. После этого из той отпускной двери выбежал черный поток из нескольких группировок!

Черная броня и холодный блеск длинных мечей! Один за другим отряды орков становились в строй на далекой равнине. Они быстрыми темпами выстроились в одну темную-претемную фалангу!

В это время из опускной двери были вытолкнуты высокие камнеметные катапульты, сделанные из дерева. Нижняя часть была завернута в несколько слоев толстой шкуры дикого зверя, что уже можно было приводить в движение шкив.

Внизу каждой катапульты находилось несколько десятков орков, одетых прочные и крепкие доспехи! В холодное утро орки извергали из-за рта порывы горячего воздуха вместе со звуками дикого вопля. Всеми силами они выталкивали камнеметные катапульты из опускной двери.

В это время из темной фаланги орков высоко вверх было поднято знамя из шкуры дикого зверя!

Увидев знамя, несчитанное количество орков издали устремившийся к небесам рев и боевой клич. Они энергичными усилиями хлестнули себя в грудь. Взяв алебарды, ожесточенно ударили ими по собственным щитам, и звуковая волна пронеслась до небес!!

— Они наступают! Они хотят атаковать нас!! – офицеры на городской стене сразу повернулись и прерывисто закричали:

— Враг!! Враг!!

На городской стене ответственным командиром за сегодняшнее дежурство был Миро. Он находился на подножке у стены и равнодушно наблюдал за противниками вдалеке. Затем он вытащил длинный меч и поднял его высоко вверх и величественно закричал:

— Готовимся к бою!! Солдаты и офицеры! Сражаемся за Империю!!

Его металлические доспехи заблестели на солнечном свете. Первый луч солнца озарил городскую стену и его тело. Когда он отдал приказ, все его тело осветилось солнечным светом!

Под городской стеной во всеоружии один за другим стояли имперские отряды. Они массово выбегали через парапет на стене и становились в плотные шеренги, крепко сжимая оружие в своих руках.

— Сражаемся за Империю! – яростно крикнул генерал Миро.

— Сражаемся за Империю!! — произнесли в один голос бесчисленное количество людей.

Великая битва вот-вот начнется!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 546.1. Кровавый Бой!**

Бум! Бум! Бум! Бум!

Раздался серьезный звук барабанной дроби. Каждый раз эта барабанная дробь как будто жестоко била по сердцам имперских солдат на городской стене. Этот барабанный бой с каждым разом учащался все больше и больше, напоминая роковую смерть.

Крик орков больше не был спутанным и хаотичным. Несколько темно-претемных фаланг издавали правильные и равномерные звуки.

Р-р-р!

Стоявшие на городской стене имперские солдаты могли четко видеть выходивший из-за ртов этих свирепых существ пар.

— Байсытин! Покажи всем храбрость наших орков!!

Стоя на высокой платформе, во весь голос закричал один из главных вождей Носорог Скала.

Около платформы стоял здоровый орк, который был выше Носорога на две головы. Его звали тем самым Байсытин. Он был одним из главарей клана носорогов, которому Скала больше всего доверял. Он считался сильным героем среди носорогов, тренировал и готовил солдат к войне.

Он отличался от простых носорогов. Этот Байсытин был редко встречающимся орком, его шершавая кожа была заполнена твердым кутином. Даже острое лезвие ножа не смогло бы разрубить его кожный покров! К тому же на его теле была толстая броня, а на кончик рога было надето большое серебристого цвета кольцо из металла. Среди носорогов это считалось символом голубой крови!

Кроме толстой от природы кожи, у него еще была страшная сила, которой он отличался от остальных солдат. Когда Скала отдал приказ, Байсытин громко зарычал во весь голос. Схватив оружие в свои руки, это была железная булава, покрытая двумя метровыми шипами, широкими шагами, он выбежал вперед.

В этот момент началась война!

Байсытин был авторитетным воином и командиром среди орков. Он добежал до первых рядов войска, высоко поднял правую руку вверх и грубым голосом зарычал:

— Подготовить катапульты!!

Солдаты клана носорогов сразу же заторопились и один за один стали выкладывать шлифованные круглые камни на пусковые установки, стоявшие за военным лагерем. Другие солдаты напряженно регулировали градус угла катапульт.

Катапульты еще раз были продвинуты вперед. Под весом тяжелых камней продавливались деревянные колеса и издавали скрипящие звуки.

— Обращайте внимание на маскировку!!! Катапульты атакуют! Всем по местам! Поднимаемся на башню!!!

Миро по-прежнему стоял на самой высоком месте и городской стены.

Позади него имперский флаг с изображением колючего кустарника развевался на ветру.

Байсытин увидел на городской стене полностью одетого в доспехи человека. Тот парень без всякой осторожности стоял на самом высоком месте городской стены. Вплоть до того, что даже на пилястр поднялся. Щеки Байсытина словно лопнули, и он залился злобным смехом. Затем высоко-высоко поднял руку и свирепо махнул ей, опустив вниз!!

Позади него сразу же стало раздаваться непрерывное грохотание! Катапульты одна за другой были развернуты к человеческой городской стене и начали атаку!

В небе сразу же показалось несколько десятков дуг. Камни падали на городскую стену, издавая громкие звуки. Бух! Бам!

Линии Касперского была чрезвычайно прочной и твердой. Поэтому приготовленные для метания камни могли повредить стену только снаружи. От щебня отлетали осколки, но сама городская стена по-прежнему оставалась целой.

Некоторые камни попадали на городскую стену сверху. И много солдат, стойко оборонявших крепость, были разбиты вдребезги, погибнув на месте! Камни летели один за другим и обстреливали стену с диапазоном в два метра. Из-за особой техники полировки камней, примененной гномами, камни, попадая на стену, могли не только колоть и разбивать ее, но еще и могли крутиться по инерции! Поэтому у рядовых солдат не было возможности избегать их. Они задавливались этими вращающимися глыбами, превращаясь в мясной соус!

— Ищите прикрытие!!!! – по-прежнему раздавался суровый голос Генерал Миро с самого высокого места на стене. В главной крепости оборонительного рубежа Касперский были спроектированы специальные устройства против вражеских катапульт!

Расположенные с одинаковыми интервалами башни в городской стене послужили укрытием для солдат. Все больше и больше партий солдат втискивались внутрь этих башен.

Те башни были заложены самыми крепкими и прочными камнями, поэтому у них была высокая защитная способность. К тому же катапульты были старомодным осадным орудием: их мощь была высокой, а точность попадания была низкой!

Даже самые лучшие солдаты не смогли бы точно попасть в цель. Поэтому оставалось только, непрерывно стрелять камнями в противника. Успех в управлении катапультой зависел не от техники, а от импульсивности действий солдата.

Согласно плану орков, обстрел из катапульты должен был разрушить городскую стену. Весь щебень должен был разлететься в разные стороны. Крик ужаса и вопль должны были разразиться вокруг.

Но после того, как орки закончили первый этап войны, крепостная стена выглядела целой, и только с внешней стороны щебень слегка треснул. Обороноспособности стены снизилась не намного.

И только брошенные в людей камни перелетели за стену и оказались в городе. Они катились по городу, создавая неожиданные неприятности для населения.

Когда клубящаяся пыль постепенно рассеялась, Генерал Миро по-прежнему с величием стоял на городской стене!

Спрятавшиеся в крепостных стенах солдаты снова ринулись вперед. В один миг городская стена заполнилась солдатами. Непонятно, кто из них начал, но вдруг один за другим солдаты начали громко высмеивать орков.

— Ха-ха-ха! Монстры и есть монстры!

— Обратите внимание, с нас и волоска не упало!

— Вы только умеете швыряться камнями!!

Были солдаты, которые просто поднимали свои доспехи. Обернувшись назад, они свирепо хлопали себя по заду и делали разного рода постыдные телодвижения.

На городской стене солдаты словно обезумели. Они громко кричали и смеялись. Это был один из способов поднятия боевого духа у солдат.

Стоявшие вдалеке орки не понимали, что люди кричали им. Но они сильно разозлись, увидев их непристойные движения.

В это время высоко стоявший генерал Миро уже успел издать приказ.

— Пусть эти дикие монстры, только способные метать камнями, отведают нашей силы! Подготовить баллисту!

Его приказ быстро распространился среди солдат. На высоких башнях городской стены находились тяжелые профессиональные императорские баллисты, которые были выдвинуты наружу. В отверстиях башен находились стрелы, похожие на кинжалы, торчавшие из городской стены.

— Целимся на их катапульты!

Артиллеристы баллист сразу же начали регулировать шкалу. Люди смогли разработать точное тяжелое вооружение. Оно было намного мощнее по сравнению с первобытными катапультами. Опытные артиллеристы наводили оружие на стоявшие вдалеке катапульты.

Одно мгновение, и люди ответили мощнейшим ударом!

На городской стене из отверстий башен несколько десятков баллист одновременно выстрелили. В небе появилось несколько десятков крупных стрел! Крупнокалиберные баллисты выпускали стрелы с помощью эластичных веревок. Благодаря этому они могли долетать на расстояние полторы тысячи метров. С самого начала этим оружием пользовались на кораблях военно-морского флота. На расстоянии тысячи метров они могли легко прокалывать корпус корабля противника! Сила была мощной!

Самое главное, что эти баллисты были намного точнее устаревших катапульт. Под управлением опытных артиллеристов они могли попадать с точностью в 30% и обстреливать катапульты. Они были сильнее катапульт.

Те несколько десятков крупнокалиберных стрел вылетели наружу. Металлические стрелы сверкали на солнечном свете и были похожи на падающие звезды в небесном пространстве!

Вместе с криками и высмеиванием солдат со стены, катапульта одна за другой подвергались обстрелу!

Было очевидно, что в этот раз люди оказались намного сильнее орков! В обычное время точность попадания составляла 30%, но сегодня это были все 50%!

С огромной силой удара стрелы попадали в катапульты врага. Когда стрелы долетали до катапульт, они превращали катапульты в одни щепки! После этого слышалось громыхание. Высокие катапульты сразу же рушились.

В военном лагере Байсытин и другие орки громко и разъярённо рычали. Но они ничего не могли сделать против этого сильного человеческого оружия.

Наблюдая за тем, как солдаты на стене издавали громкие возгласы, генерал орков Байсытин свирепо махнул рукой:

— В атаку! Головному отряду заполнить ров противника!

В очередной раз раздалась барабанная дробь. Вместе с боевым кличем впереди стоявшие два строя орков, держа в руках разного рода вещи. Кто-то из них был с мешками, наполненными землей. Кто-то с камнями или с лесными материалами. Во время наступления орков раздавалось громкое рычание и барабанная дробь. Развернувшись в сторону людей, они ринулись вперед!

Лицо стоявшего на городской стене генерала Миро приняло серьезный задумчивый вид. Он повернул голову назад и громко закричал:

— Подготовить лучников!

— Подготовить лучников!

— Подготовить лучников!

В эту эпоху холодного оружия приказ главнокомандующего мог передаться только из уст одного солдата другому.

Посередине городской стены люди уже сосредоточили две тысячи лучников. Они выстроились в три ряда. После получения приказа эти лучники Ураганного корпуса сразу же согласованно сняли собственные луки!

Каждый стрелок был хорошо подготовлен. Все они находились в абсолютном молчании. Лица были решительными. У каждого стрелка была своя установка с военным луком. На теле были доспехи из шкуры дикого зверя. За поясом был небольшой кинжал. А на спине висели 15 железных стрел.

Затем три тысячи императорских лучников натянули тетиву своих луков.

В это время на городской стене уже стоял отряд имперского пространства. Наблюдавшие за лучниками солдаты во весь голос громко кричали. Новость долетела до врагов.

— По близости враг! Восемьсот метров!! На сорок градусов от земли!!! Бросает!!!

Жужжание и гудение.

Тетива лучников задрожала. Вдруг послышалось гудение! Вслед за этим гудением неисчислимое количество острых стрел подобно саранче устремились вверх в небо!

Несколько тысяч острых стрел в один миг были выстреляны в небо и словно темные тучи заполонили его. Преградили дорогу лучам утреннего солнца!! После этого по инерции несколько тысяч острых стрел одна за другой стали падать, словно капли дождя застелили все небо!!

Отряд смельчаков-орков в этот самый момент попытался атаковать. Они быстро бежали, фыркая и задыхаясь. В их руках были мешки, камни и лесоматериалы.

Но вблизи на линии фронта оказалось человеческих окопов. Застеливший все небо дождь из стрел уже зарядил из неба в землю!

В тот же время этот таинственный дождь напоминал темные тучи, которые в точности с головы до ног окутали отряд смельчаков-орков! Это было особое мастерство и умение. Ринувшиеся вперед орки оказались скошены, как пшеница в поле!

Звук тяжелых вздохов на театре военных действий под стеной не прекращался. Отряды орков, не переставая, сменялись один за другим. Они бежали вперед, издавая все тот же ужасный крик и рев. Один за другим они падали от прилетавших в них стрел. Благодаря своему кожному покрову некоторые орки все еще продолжали держаться на ногах, не смотря не то, что в них было воткнуто по пять – шесть стрел. Они продолжали бежать, но, сделав десять шагов, падали на землю.

Были орки, которым стрелы попадали прямо в лодыжки. Они падали и вопили во весь голос, словно дикие звери.

Не смотря на то, что у орков от природы было сильное телосложение. Их кожа была толстой и грубой. Она защищала их от стрел. Они были способны отразить удары противника. Но человечество еще годы первой войны, во время, когда кавалеристы вступили в первый бой, уже получили достаточно сведений и информации!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 546.2. Кровавый Бой!**

Во время операции конница смогла полностью оценить боеспособность орков. Орки были наделены толстым кожным покровом, при этом у них были доспехи, которые еще больше защищали их. Поэтому главнокомандующий отдал приказ убрать все деревянные стрелы! И в этом сражение хорошо обученные стрелки использовали только дорогостоящие сильные железные двойные стрелы-болты!

В первый обстрел было уничтожено около одной трети орков. А оставшиеся орки автоматически оказались рассредоточенными и продолжали бежать вперед к окопам.

— Враг вблизи! Шестьсот шагов!! Стрелять!!

Наблюдатель на стене повторно озвучил приказ! Обозреватели для лучников всегда избирались тщательно. Они всегда были ветеранами с богатым опытом и заядлыми лучниками.

Они стояли на стене на расстоянии от противника, точно и профессионально оценивали и наблюдали. Они были хорошо обучены стрельбе с дистанции. Занимая пост наблюдателей, они являлись «всевидящим оком» стрелков!!

— Враг вблизи! Расстояние – четыреста шагов! Стрелять!!

Жужжание и гудение. Тетива луков снова пришла в движение!!

Одна за другой железные стрелы снова были выпущены, отнимая одну за другой жизни орков.

После третьего этапа запуска стрел атакующий отряд смельчаков-орков сократился ровно наполовину. Но они уже смогли добежать до человеческих рвов и окопов! Среди живых орков половина была ранена. В них были воткнуты стрелы.

Один за другим мешки с песком, с камнями и древесиной были брошены в окоп.

Однако их жизнь по-прежнему оставалась в опасности!

На городской стене из башен стали выбегать лучники! Они держали в руках длинные луки. Сейчас им требовались более короткие луки. Но в окопах уже смогло скрыться достаточно орков.

— Открыть огонь!!

Раздался приказ. Стрелы полетели в добравшихся в окопы орков! Один за другим повалились их черные тела. Кто-то по-прежнему еще оставался живым и издавал непонятное людям рычание.

Еще были орки, которые после атаки стрелами, еще быстрее со свирепым рыком запрыгнули в окопы! В тех окопах уже давно были расставлены длинные острые иглы! Их тела тяжело напарывались на эти выступавшие длинные иглы!

Гораздо больше орков потеряли свои мешки под обстрелом из луков. Но они не отступали, а, наоборот, с криками и воплями прыгали в окопы. Пусть даже там их ожидала смерть, но они своими телами пытались заполнить эти вырытые людьми рвы!!!

Человечество уже давно не встречало таких отважных противников, не боявшихся собственной смерти. Строгие и суровые лучники в сердце трепетали от страха и неустанно выпускали стрелы из луков в своих руках!

Как раз в это утро орки будто искали собственной смерти. Один за других ряды отряда смельчаков громко рычали и тонули в густом дожде из стрел на оборонительном рубеже. Но они волнами продолжали двигаться вперед за своей смертью! Вместе со своими вещами и атрибутами. Своими трупами они заполняли пустые выкопанные людьми окопы!

После этого стрелки с длинными луками на стене уже давно ушли в резерв! И уже успели смениться несколько раз. Потому что даже самые лучшие лучники могут выпускать около десяти стрел в общем, правой и левой руками. После чего силы сразу же иссякали.

— Запасные войска бегом наверх! Открыть стрельбу!

— Сменить запасных стрелков! Перестраиваемся!

— Еще раз перестраиваемся!!

И так целое утро. Голос наблюдателя на стене уже успел охрипнуть. Эти орки пренебрегали своими жизнями. Отряды смельчаков-орков появлялись, словно волны из моря!

Число трупов на фронте уже превысило пять тысяч! А выкопанные тяжелым человеческим трудом окопы уже оказались практические заполнены!!

Со стороны орков происходила самоубийственная атака. Даже хорошо подготовленные и обученные офицеры, смелые солдат – все переменились в лице!

Отряд смельчаков-орков дошел до своего финала. Они показали все свою звериную природу. Они даже сняли с себя свои доспехи, чтобы увеличить скорость своего бега!

На театре военных действий везде были разбросаны кучи трупов орков!

Постоянно стоявший на городской стене генерал Миро выглядел хмурым!

За несколько сотен веков человечество еще никогда не встречало настолько отважных противников! В сравнении с этими орками когда-то напавшие на Империю степняки были абсолютно ничем!

Орки пожертвовали 6-ю тысячами своих солдат для того, чтобы заполнить окопы! И несколько тысяч орков погибло. Не смотря на это, у генерала Байсытина по-прежнему сохранялся холодный и невозмутимый вид. А генерал Носорог Скала вовсе не обращал внимания на убитых и раненых!

Потому что отряд смельчаков-орков состоял из преступников и низких по статусу орков. По обычаю именно такие орки заносились знатью в этот отряд. Только платя собственной жизнью, они могли снять с себя вину за проступки и преступления. После этого их семьи могли повышать свой социальный статус! Поэтому те орки как раз были предназначены только для пушечного мяса!

После того как Байсытин увидел, что глубина извилистых окопов под городской стеной достигла ста метров и была в большей степени заполнена, то он наконец-то сообщил приказ о наступлении!

— Окопы завалены! Выдвигаем осадное оружие! Солдаты, атакуем! До заката солнце я должен взять человеческую крепость! Кто первый атакует крепость, получит третий ранг и килограмм золота!

После того как был отдан приказ генерала, стоявшие в тылу орки сразу начали движение!

Один за другим главари стали издавать громкий рык. После этого солдаты из фаланги спустили огромные железные щиты со своих спин. Орки в первых рядах подняли щиты вверх, прикрывая лицо. Стоявшие по бокам орки подняли щиты в сторону, посередине – над головой!

Очень быстро одна за другой фаланги не спеша повернулись к оборонительному рубежу и стали медленно продвигаться!

Со всех сторон они закрылись щитами. Они создали себе защиту, похожую на панцирь черепахи. И постепенно продвигались к городской стене!!!

Первый раунд обстрела из луков был пройден. Несколько стрел попадали в щиты и только издавали звуки «бам-бам!». Не повезло только лишь стоявшим с краю оркам. Стрелы попали им в лодыжки. Сквозь щели они проникали к оркам, принося малочисленные потери. Но, не смотря на это, одна за другой «железные» фаланги уже приблизились к городской стене, невозможно было, что-либо сделать!

Генерал Миро сразу разглядел силу и мощность этих вражеский фаланг. Он тут же отдал приказ, прекратить стрельбу из длинных луков. Стоявшие на стене лучник должны были самостоятельно целиться и стрелять в лодыжки оркам.

В это же время из-за всех башен был открыт огонь из баллист!

Тяжелое дыхание. Непрерывно летели стрелы и раздавались выстрелы из баллист. Только такое тяжелое оружие могла пробить «железные» фаланги.

Внезапно из нескольких баллист удалось побить вражеские фаланги. Их эластичные веревки смогли обеспечить пробивную способность снаряда. Каждый удар превращал орков в одну кучу мяса!

Все орки, находившиеся в фаланге, были хорошо обучены. После того как в фаланге стало не хватать орков, кто-нибудь из них немедленно вылезал наружу, поднимал щит и заполнял пустое место!

Целиться в голени оркам было очень сложно. Не каждый императорский стрелок мог справиться с таким заданием.

В это время вражеские фаланги наконец-то подошли к городской стене!

Хлоп! Хлоп! Свысока было видно, как орки один за другим стали убирать щиты, раскрывая свой черепаший щит. В это время стоявшие на стене солдаты сильно удивились. Оказывается, что внутри своих фаланг орки прятали высокие лестницы.

В это время лучники стали вертикально стрелять в орков. И много солдат заранее заготовили булыжники, чтобы метать ими в орков!

Солдаты на стене не щадя своей жизни отвечали ударом на удар. Однако лестницы одна за другой примкнули к городской стене!! Эти орки были ничуть не хуже прошлого отряда смельчаков! После того как орки убрали щиты, кому-то из них расплющивало голову булыжниками, кого-то пронизывали стрелы, но они не умирали. Все они свирепо подпирали плечами лестницы!

После этого лестницы были хорошо закреплены. И орки с кровавыми глазами из-за всех сил бросились подниматься по ним на городскую стену…

— Всеми силами дадим отпор противнику! Скинем их! Скинуть!! – генерал Миро, держа высоко меч, непрерывно подавал сигнал.

Приказ быстро разошелся среди солдат. Они всеми силами пытались разрубить или столкнуть лестницы орков. Внезапно показались орки, которые старательно карабкались по лестницам, но люди старательно откидывали их лестницы. Было слышно, как, падая на землю, они издавали дикие вопли и крик.

К тому же поджигались тарелки, и выливалось горячее, как кипяток, масло. Запрокинувшие головы орки обжигались этим горящим маслом. Вокруг распространялся ужасный запах жареного мяса. С ужасным ревом и криком они падали на землю, захватывая вместе с собой сослуживцев!

Но все это как будто бы не было преградой для орков! Лестницы падали. Орки не обращали внимания на летящие стрелы и камни, большими усилиями они заново поднимали лестницы!

Орки на лестницах оказывались сбитыми. Но внизу снова появлялись орки, которые не щадя своей жизни и презирая смерть, снова взбирались по этим лестницам!

Во время натиска орков, наконец, одному из них удалось преодолеть городскую стену. Люди заранее подготовили несчитанное количество мечей для сражения с ними!

Первый. Второй. Третий… Один за другим орки запрыгивали на городскую стену. И сразу же разрубались на части мечами людских солдат. Но солдаты орков, не щадя жизни, энергично стремились вперед! Пусть даже тело превратиться в труп, они все равно пытались проломить войска сторожевой службы! Для того чтобы облегчить дальнейшее продвижение сослуживцев!

В конечном итоге среди войск сторожевой службы начали появляться раненые!

Могучие воины орков были сильны в рукопашном бою и без всякого сомнения могли преодолеть городскую стену! В особенности орки, у которых был более высокий ранг. После того как они оказались на городской стене, они смогли сопротивляться семи-восьми людским солдатам!

У орков были сильные удары и оружие. Зачастую, людские солдаты с мечами были вынуждены принимать смертельное поражение. Врагу только требовалось ударить со всей силой мечом, и человек оказывался мертвым!!

В этом была разница боеспособности войск!

На башне городской стены генерал Миро увидел, как слева от него по лестнице карабкались несколько выдающихся вражеских солдат. После того как лестницу столкнули, они закрепились на городской стене и твердо устояли против человеческой преграды. Затем они помогли следующей лестнице закрепиться на стене, чтобы еще больше орков смогли подняться по ней!

Каждый раз, выталкивая поднимавшихся орков, люди испытывали все больше и больше давления! Потому что их боеспособность по сравнению с силой орков была низкой. На одного орка приходилось около трех человек. И это не смотря на то, что Ураганный Корпус был одним из хорошо обученных императорских войск.

От орков люди получили большие травмы и смерть!

— Обнажить мечи!!

Генерал Миро свирепо выплюнул пару слов из своего рта! Позади него стояли его телохранители.

В армии телохранителем мог стать только лишь самый выдающийся и сильный воин! Такие войны были на порядок сильнее простых солдат. У многих людей был настоящий воинский разряд! В эту минуту Миро отдал приказ и вместе со своим телохранителем со ступеней башни на городской стене высоко-высоко подпрыгнул. И энергично стал протискиваться между войсками, идя навстречу опасности!

Миро, подставив свой меч ко лбу, свирепо разрубал одного за другим орков. Меч генерала выпускал лучи силы. И мечи орков сразу же ломались на части. И в это время острие его меча разрубало им плечи!

Бац! Струя пылающей смрадной крови брызнула перед лицом Миро. Но он, не обратив внимания, вынул меч и из-за всех сил пронзил насквозь орка. В порыве ярости он бросался на следующего орка!

Этот генерал был словно тигр, оказавшийся в стаде овец. Вместе со своими телохранителями он снова взял вверх над городской стеной!

Длинный меч Миро энергичными движениями обезглавливал всех врагов и сталкивал их со стены. Один орк, громко рыча, устоял. И Миро ловко подскочил к нему и ногой сбросил его с лестницы! Затем он около стены разрубил около десяти лестниц!

Все лицо Миро было покрыто алыми каплями крови. Длинные волосы тоже вымокли в крови. Доспехи генерала были запачканы горстками свежего фарша. Энергично сражаясь, он громко кричал, поднимая боевой дух солдатов!!!

— Убить!!! Прогнать и уничтожить всех этих монстров с городской стены!!!

Но под городской стеной фаланги орков одна за другой не переставая появлялись, словно темные стаи муравьев! С высоко поднятыми щитами они, не переставая громко дышали, как морские волны из моря надвигались на человеческую городскую стену!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 547.1. Торчащие Клыки Оборонительного Рубежа Касперский**

На главной крепости в северной части городской стены доблестный генерал Миро вместе со своими телохранителями отчаянно сражался с неприятелем. Он словно пожарный тушил одну за другой взрывоопасные обстановки. Но в реальности оборонять городскую стену становилось все труднее и труднее. Людские солдаты начали постепенно отступать. Их выражения лиц становились беспомощными.

Теперь к городской стене были прикреплены уже несколько десятков лестниц, и орки под городской стеной один за другим поднимались по ним, покидая свои фаланги. Городская стена уже стала местом смертельного боя. Войска сторожевой службы не могли полностью сдерживать своей стрельбой из лука выходивших из фаланг орков. Скорость подходивших к стене фаланг постоянно увеличивалась.

В строю солдаты орков высоко поднимали свои щиты и продвигались вперед в образованной «железной» фаланге. В каждой фаланге находилось около тысячи солдат орков. С утренней атаки до настоящего времени Байсытин в общем счете вывел около десяти фаланг. Больше десяти тысяч орков волнами бросались в атаку на городскую стену.

На городской стене повсюду продолжался смертельный бой. Крики ужаса и дикий вопль. Рыдания. Кровь лилась рекой!

Вдалеке находилась армия орков. Носорог Байсытин равнодушно смотрел на городскую стену. Он холодно усмехнулся:

— Ха, похоже, у этих людей не так уж много навыков? Говорят, Волк поехал туда и вернулся, захватив с собой простых людей. Они говорят, что оборонительный рубеж строился около двух лет…Ничего особенного! Настанет полдень, и они больше не смогут сопротивляться нам, ха-ха!

Верно. Городская стена уже практически полностью была окружена орками. Затем они, забираясь на стену, образовывали строй и помогали другим оркам вскарабкаться на нее!

Казалось, что боевой дух людей постепенно падал. Не смотря на то, что они до сих пор сопротивлялись, но сами того не замечая медленно отступали назад. Поэтому орки занимали все больше и больше пространства!

— Неужели, так будет продолжаться? Это и есть вся человеческая боеспособность? Похоже, что сегодня у нас получится захватить эту крепость! Говорят, что люди создали три таких крепости на севере… Ха. Тоже ничего особенного.

У Байсытина стали появляться разные мысли. Он даже не вывел резервные войска, не использовал гномов в качестве осадного оружия. Даже Крупный Бегемот клана орков не появился на военном фронте… Всего лишь с помощью простых лестниц удалось ослабить человеческие войска!

В эту минуту генерал орков презирал боеспособность людей.

Было видно, что люди не могли сравниться с солдатами орков и выдержать их натиска!! Солдаты орков намного превосходили слабых людей в плане боеспособности!

— Господин, почти что!

В северной части городской стены войска сторожевой службы терпели одну неудачу за другой. В восточной части стены внутри высокой башни пара глаз равнодушно наблюдала за жестоким смертельным боем.

Росток был равнодушен. Хотя он уже находился в почтенном возрасте, его внешний облик все еще был смелым и отважным. Во время войны он выглядел намного серьезнее и спокойнее, чем остальные нижестоящие офицеры и командиры.

— Господин…

Лояньтаэр был сыном главнокомандующего. Он не находил себя места из-за тревоги. Ему хватало смелости обратиться к генералу, чтобы поторопить его:

— Мне кажется, что уже все. Генерал Миро находится в бедственном положении.

— Закрой свой рот, — нахмурился Росток. Он повернулся к сыну:

— Генерал Миро – отважный полководец, я знаю его лучше, чем ты! Он еще не дошел до своего предела!

Посмотрев на выражение глаз своего сына, Росток вздохнул про себя. Ты все-таки еще так молод. Единственный сын воюет храбро и бесстрашно. Но зато еще такой же наивный юнец. Во время сражения нельзя попросту раскидываться своими силами. После того как Росток станет совсем старым, чтобы его род продолжил играть активную роль в императорских войсках, нужен был мудрый представитель — но этой мудрости как раз и не доставало его сыну.

Подобрев в сердце, Генерал Росток указал на ожесточенный вдалеке бой на городской стене. Все-таки решил образумить своего сына:

— Посмотри, как следует, генерал Миро очень умный. Пускай, кажется, что его солдаты отступают, но они не разбросаны. Они отступают вместе с определенной тактикой. Орки должны заполонить как можно больше пространства. Основная масса орков должна оказаться на городской стене! Ты понял? Еще не настало время! Подождем! Ты обратил внимание на то, что происходит внизу у стены? Вражеские фаланги продолжают наступать! Нужно, чтобы как можно больше орков оказалось на стене!

— Но…Убитые и раненые среди солдат, — заволновался Лояньтаэр.

— В какой войне не бывает убитых! – холодно посмотрел на своего сына генерал Росток.

— Подождем немного, Миро еще может держаться в войне!

Время шло по секундам.

Войска сторожевой службы отходили все дальше и дальше. Приблизительно чуть меньше половины городской стены было заполнено орками. Только вдоль парапеты городской стены по-прежнему непоколебимо находились человеческие войска. Орки один за другим захватывали башни. Они бешено разбивали стоявшие внутри башен тяжелые баллисты. Все больше и больше орков теснились на городской стене. Они были готовы наступить в атаку. Но серединный парапет стены по-прежнему был занят людьми. Они сопротивлялись в каждом пункте…

На стене уже было больше двух тысяч орков. Эта городская стена была намного шире, чем другие императорские крепости. Но, не смотря на это, для орков она все равно была сильно узкой. Орки оказались зажатыми. Только первые ряды могли сражаться с людьми. Стоявшие сзади орки бешено рычали. Люди, выстроившись в определенном порядке, могли по-прежнему твердо держаться на парапете.

Генерал Миро, кажется, израсходовал свои последние силы после того, как вместе со своими телохранителями устроил несколько раундов большой резни. Доспехи этого отважного полководца, только что получившего императорский орден, были испорчены в нескольких местах. В особенности крага на левой руке была продырявлена. На ней появилась огромная трещина. Кожный покров руки уже было трудно отличить.

Это он только что так поприветствовал орка высшего разряда, который задержал его. Тот орк был разрублен мечом Миро. Из-за силы орка его доспехи могли бы треснуть. Но они были высокого качества. Если бы Миро был одет в простые солдатские доспехи, то, наверное, орк бы смог отрубить ему руку и задеть бедро. Но, к счастью, все обошлось.

По всему лицу Миро стекала алая кровь. Руки онемели. Он уже не помнил, сколько врагов перерезал. Его длинный меч уже изогнулся. Он отобрал булаву с шипами у орка и энергично размахивал ей.

Время летело по секундам. Генерал Росток находился в башне. Выражение его лица постепенно становилось суровым. Хотя на вид он был серьезным, но он бил ногой стену и сжимал фаланги пальцев. Было понятно, что старый ветеран войны испытывает сильное напряжение.

В конечном итоге Росток выступил перед стоявшими позади него командирами.

— Хорошо! Теперь в логово идут зайчики! Наступаем!

Вдалеке Байсытин радовался, наблюдая за тем, как быстро умирали люди!

Прежде всего, окопы под стеной в большей степени уже были заполнены. Изначально люди копали их для того, чтобы спрятать там трубопровод. Когда генерал Росток отдал приказ «наступаем», задвижки тех трубопроводов уже давно были включены. Рядовые солдаты в городе из-за всех сил открывали трубопроводы!

В скором времени из трубопроводов потекло масло и заполонило все окопы толстым слоем!

Стоимость этого масло была недешевой. В этот момент оно незаметно заполнило окопы, пропитало лесоматериалы и заранее подготовленные предметы для зажигания. Все промочило насквозь.

В это время все орки под стеной вдруг услышали странные звуки…

Щелк! Щелк! Щелк…

Звуковая волна напоминала клокотание движения какого-то механизма. Она словно долетала из внутренней части городской стены! Тот звук был непонятным. Как будто приглушенный гром. Это звук продолжался. Орки ничего не могли понять.

Под городской стеной по-прежнему собирались фаланги с орками. Внезапно появилось небольшое озеро. У орков не было возможности продвигаться вперед, потому человеческие солдаты твердо держались на парапете, загораживая им дорогу. У них не было возможности отступать. И перестало подходить подкрепление. Потому что все лестницы уже были сломаны!!

Увидев такую большую проблему, генерал орков Байсытин сразу сделался угрюмым! Его веки злобно задергались. Затем он резко закричал:

— Быстрее! Пусть все солдаты под городской стеной отступают!!!

Он был сильно возмущен и не находил себе места.

Однако уже было поздно!!

Внутри крепости лучники снова выстроились в ряды. Под управлением наблюдателя они снова метнули стрелами несколько раз!

Но на этот раз их мишенью оказались не орки, а окопы под городской стеной!!

Наконечники стрел были обработаны горючим, и каждый лучник поджигал их при помощи факела!

Тетива луков приходила в движение. И все небо покрылось летящими огненными стрелами! Небесное пространство напоминало звездный дождь!!

Несчитанное количество огненных стрел были направлены в окопы. Масло уже полностью заполонило окопы, пропитало лесоматериалы, холщовые мешки и трупы орков… К тому же дно рвов было засыпано специальным зажигательным средством. В один миг все загорелось!!

Языки пламени просачивались из одного окопа в другой. Они переплетались между собой, и за короткое время огонь уже успел добраться до ничего не подозревавших орков!!

Под обстрелом зажженных стрел стометровые окопы сначала превращались в один огненный вал, а затем в одно широкое огненное море!!!

А под городской стеной потерявшие лестницы орки толпились вдалеке. К тому же к ним приближалось еще несколько броневых фаланг отрядов орков. Короткое дыхание. И они были поглощены этим огненным морем!!!

Сто метров!

Что же означали эти сто метров?

Чтобы пробежать эти сто метров, даже самому быстрому человеку требуется примерно десять секунд! Более того, у большинства не было даже такой скорости!

Не говоря уже об орках! Не смотря на то, что они были крепкими и сильными, но их скорость не была высокой! Более того, они были одеты в тяжелые доспехи!! Поэтому для бега им требовалось затрачивать намного больше сил!!

Конечно, такое огненное море не станет ждать, пока ты убежишь, и полностью обожжет тебя!

Это огненное море увеличилось на сто метров и сразу же захватило один за другим отряды орков!

Несчитанное количество орков изо всех сил выли и рычали, надрывая свои глотки и теснясь в толпе. Они искали укрытие, но, к сожалению, огонь все заполонил кругом, вызывая замешательство у орков. Даже направление сторон уже было невозможно определить!

В панике каждый орк пытался бежать и толкать впереди стоявших солдат, спасая свою жизнь. Однако ни одному из них не удалось скрыться от огненного пламени! В толпе орки больше не могли различать стороны и направление!

Не различая сторон, большая часть орков наоборот бежала навстречу огню!

Этот огненный пояс доходил до орков. Их крики и вопли доносились высоко в небо! Несчитанное количество орков горели в пламени огня! Один за другим отряды орков превращались в огненные шары! Все их тела, покрытые длинными волосами, воспламенялись гораздо легче человеческих! Те, кто пытался бежать, бессильно падали, задыхаясь от дыма сгоревших орков!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 547.2. Торчащие Клыки Оборонительного Рубежа Касперский**

Байсытин стоял неподвижно и безжизненно полминуты. Затем он пришел в себя и отдал приказ!

Он послал две фаланги орков потушить пожар и попытаться вытащить попавших в пожар солдат. Однако где на фронте можно было отыскать пожаротушащие предметы?

Более того лучники, укрываясь внутри городской стены, продолжали метать горящие стрелы под руководством наблюдателей!

Под городской стеной орки боролись из последних сил и громко вопили! Пламя доносилось до небес! А стоявшие на стене орки словно находились в тяжелом потрясении!

Услышав душераздирающий крик своих сослуживцев, орки на городской стене начали бояться следующей расправы над ними! Наконец-то струсили!!

В это время в башнях находились заранее подготовленные во всем снаряжении свежие подкрепления людей! По строгому приказу генерала Ростка рядовые солдаты построились и вышли наружу.

Сын генерала Ростка Лояньтаэр, знаменитый своей храбростью в Ураганном корпусе, вел за собой отряды солдат.

— Скиньте эту кучу монстров с городской стены!!! – в крепостных стенах раздался резонанс величественного голоса Лояньтаэра.

В первых рядах он сражался против теснившихся отрезанных от армии орков! Позади него стояли отряды человеческих солдат!!

Бурное сопротивление постепенно затихало!

На городской стене у орков больше не было путей отступления. Они лишились подкрепления. Пройти вперед или отойти назад было нельзя.

После энергичного сопротивления люди наконец-то смогли обрушить контрудар!!

Несчитанное количество орков было убито людьми. Были орки, которые не щадя жизни, под натиском и ударами людей прыгали вниз с городской стены!

После двухчасового боя насмерть двухтысячное войско орков прекратило своего существование!

Внизу у стены огненное море пылало целый день!

Все орки превращались в обуглившиеся трупы!

Когда огонь стал постепенно рассеиваться, от земли все еще исходил дым. По тем сожженным трупам уже было сложно догадаться, что это были орки. Один, один. Семь вдоль, восемь поперек. Кто-то лежал просто в одной куче. На городской стене еще висело немало трупов орков, павших от мечей человеческих солдат…

Генерал Байсытин находился в страшном молчании. В его взгляде был гнев. Зубы сильно скрипели от злости. Он непоколебимо смотрел на человеческую городскую стену!

Бой на городской стене уже завершился. Этого было достаточно, чтобы понять, что наступление Байсытина полностью провалилось! Отрезанная армия орков на городской стене была уничтожена людьми!

Десять броневых фаланг! Из десяти тысяч солдат орков вернулось только лишь три тысячи!!

Еще нужно добавить тех орков, которые заполнили окопы своими трупами. Их было около шести тысяч пушечного мяса… В сегодняшней войне в общем счете погибло десяти тысяч жизней!

Высокая человеческая стена после жара и дыма стала черной, но по-прежнему выглядела большим каменным утесом. Словно громадное ледяное чудовище, захватившее жизни орков!!

— Победа! Мы победили!! Отец!! – взволнованно кричал Лояньтаэр своему отцу.

Доспехи этого смелого и храброго молодого человека были покрыты каплями крови. В руках он держал только лишь половину меча. Шлем был потерян.

Но генерал Росток ничуть не расслаблялся. Смотря на своего взволнованного сына, он холодно проговорил:

— Мы всего лишь выиграли один бой и все. Генерал Лояньтаэр, сейчас не время, чтобы радоваться.

— По донесению наблюдателя эти монстры потеряли около десяти тысяч солдат, — Лояньтаэр по-прежнему не мог сдерживать свое волнение. – Только в одном бое мы смогли уничтожить десять тысяч врагов! Отец, это крупная победа!

— В армии меня следует называть господином! – пристально посмотрел Росток на своего сына.

После чего он, наблюдая за толпами солдат, сурово сказал:

— Солдаты! Мы не можем упускать из виду количество вражеских войск! Неприятелей осталось еще очень много! Мы выиграли это сражение в большей степени благодаря счастливому стечению обстоятельств! Например, направление ветра. Огонь сжег живьем немало врагов, но это только из-за того, что сегодня не дул северный ветер! Подумайте, что бы произошло, если бы дул северный ветер. Мы, стоящие с южной стороны, могли бы сами угодить в этот пожар. Наша стена могла бы сгореть!

— Ну и что! У нас под крепостью есть разделяющий пояс и специальная установка для тушения пожара, — засмеялся Лояньтаэр. – В общем, конструкция Герцога Тюльпана как всегда была на высоте!

Генерал Росток кивнул головой:

— В донесении императору о победе военная разведка не забыла упомянуть и о заслугах Герцога Тюльпана. Если бы не конструкция этой стены, мы бы не смогли так легко одержать победу… Это еще и заслуга звездочета, который предсказал нам климат и направление ветра…

— Верно! – офицерский секретарь немедленно сделал запись.

Закончив говорить, генерал Росток поднялся и посмотрел на командиров:

— Нам нельзя расслабляться! Господа! Масло в окопах одноразовое! Его больше нельзя использовать! К тому же у нас очень мало керосина. Его не хватит, чтобы устроить еще один такой пожар. Враги тоже не глупые. Еще мы потратили слишком много боевых стрел, и квартирмейстер должен срочно пополнить припасы! Раненных солдат нужно отнести к воде… В этом сражении генерал Миро вместе со своим войском храбро сражались, не жалею своих жизней. Пусть его отряд ненадолго отступит, чтобы привести себя в боевую готовность…Лояньтаэр, прикажи своим людям подняться на городскую стену заменить солдат Миро!

После того как вышли приказы, генерал-ветеран глубоким взглядом посмотрел на каждого:

— Господа! Силы врагов превосходят наши догадки и предположения! Полагаю, что все вы догадались, эти монстры немного превышают нас в плане боеспособности! Еще они ничего не боятся! За городом находится еще одна крупная партия орков! Нам нужно подготовиться к еще одному длительному ожесточенному бою! Кому-либо из вас запрещается быть расхлябанным и несобранным!

— Так точно!

Все полководцы Ураганного корпуса по приказу главнокомандующего стояли в торжественном молчании.

— Принимая во внимание успешное окончание первого сражения, я как верховный главнокомандующий северного участка империи имею полномочие утвердить второй план военного сражения! Немедленно исполняйте! Направить людей за генералом Андрэ. Сейчас настало время взглянуть на боеспособность его военно-воздушных войск.

В глазах Ростка появился свирепый ледяной холод:

— Всем нужно усердно трудиться! Мужественно сражаться с врагом!

В это время в главном шатре войск орков вождь Скала, не переставая, был мрачным.

Генерал носорог Байсытин стоял перед ним на коленях, примкнув своим большим телом к земле. Его круп был высоко поднят, а лоб и ладони плотно прилегали к земле. Он просил о снисхождении у своего вождя.

Такой поклон выглядел очень смешно. Особенно, если его совершали носороги. Когда они кланялись, их большой круп выглядел очень странно.

Но в это минуту никто из генералов, стоявших по близости, не осмелился смеяться.

— Король! Сегодняшняя война — мое поражение. Прошу вас, накажите меня по старинным законам моего клана! – умолял генерал Байсытин своим хриплым голосом.

Скала холодно смотрел на кланявшегося перед ним Байсытина. Он боролся из последних сил про себя.

Он сильно рассердился на него. Но этот орк был одним из главных представителей орков. В этой войне погибло больше десяти тысяч солдат. Но при этом вражеская стена по-прежнему оставалась неповрежденной. Он не мог смириться с тем, что безлесный участок потерпел поражение.

Но наказание Байсытина… Байсытин был лучшим воинов из клана носорогов! Он был почти наравне с таким же представителем носорогов Скалой. К своим родственникам нужно было обращаться по-особенному! Носороги относились к королевском роду. Их было не очень много. Скала не хотел уничтожать собственную наследственную линию из-за чувства преданности.

— Поднимайся! – наконец-то проговорил хриплым голосом Скала.

Белый носорог Байсытин про себя вздохнул с облегчением. Он знал, что гнев Короля не будет длиться вечно и не приведет к последующему взрыву.

— Это мы недооценили человеческую боеспособность. Похоже, эти подлые люди за десять тысяч лет стали еще хитрее. Они – не такие, как мы. Эти парни прибегают к подлым уловкам… В следующий раз нам следует быть более осторожными, — серьезно сказал Скала.

Вокруг не было никого, кто бы смел возрастить этому главному вождю.

— Мы проиграли только один раз! К тому же мы еще не использовали свое главное оружие! Те чертовы гномы, поторопите их! Пусть поскорее смастерят осадное оружие! Они целыми днями расхваливают свое мастерство, пусть теперь по-настоящему проявят свои способности и навыки! – зарычал с досадой Скала.

Он ходил вперед и назад внутри шатра. Вдруг в его глазах появился блеск.

— Подготовить жертвоприношения…Нам нужно захватить крепость! Пора выводить Бегемота!!

Как только он сказал это, стоявшие вокруг орки сразу же показали свои удивленные лица.

И только преступник Байсытин, потерпевший военное поражение, отличался от них.

— Король! – Байсытин еще раз упал на землю. Во весь голос он стал умолять его:

— Король! Еще не время для наступления Бегемота! Зима еще не наступила, и Бегемот еще не успел полностью обрасти мехом! Чтобы вывести Бегемота и управлять, требуются магические силы и жертвоприношения! Сейчас это всего лишь первая наша атака! Людей слишком много. И еще неизвестно, сколько еще стен находится в их городе! Мы не захватили пленных. Столица человеческого государства – это большой город! А наших бегемотов очень мало. Мы не можем использовать их в самом начале войны…Нужно сохранить для самого главного сражения…

Он поднял голову и встретил холодный взгляд Скалы. Байсытин сразу же огорчился про себя!

Он во весь голос сказал:

— Король! Прошу Вас дайте мне еще один шанс! Не выпускайте Бегемотов! Я точно смогу захватить человеческую крепость! Я принесу победу и смою с себя сегодняшнее поражение!

— Хорошо! Я дам тебе еще один шанс! Предоставлю отряды носорогов и отряд для жертвоприношений…Кроме этого я отдам тебе двух троллей!! – сказал Скала. – Если ты еще раз не сможешь захватить это стену, тогда я сам вступлю в бой! Но ты должен знать. Если мне, королю, потребуется самому прибыть в распоряжение армии, то это будет полным позором для всего нашего клана! Если я буду вынужден приехать в армию, то первое, что я сделаю, это отрублю тебе голову! Разрежу на куски мяса твой труп!

Байсытин сразу же немного посчитал.

Среди семьи парнокопытных самым сильным был клан носорогов. И еще жертвоприношения… Это было большой помощью! Еще и два тролля!

Тролли были слабее Бегемотов. Но их боеспособность тоже вызывала страх. Это были крупные животные высокого роста с барабанами и железным шилом. Говорили, что в этих троллях текла кровь бегемотов. Их боеспособность по сравнению с боеспособностью Бегемотов была ниже. Но все равно они тоже вызывали сильный страх.

Нужно лишь только опасаться человеческих уловок и хитрости. Тогда… Не будет никаких проблем!

— Так точно! Король! Я точно захвачу эту крепость! – сказал Белый Носорог Байсытин.

— Хорошо сражайся! Не позволяй этому тигру и той волчьей голове смеяться над нами! – злобно заскрипел зубами Скала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 548. За ошибки нужно платить по счетам!**

С приближением темноты небо стало мрачным и облачным. Со всех сторона стягивались тяжелые непроглядные облака, вдали на сторожевой башне загорелся сигнальный огонь. Сменивший израненного Миро Лотарь пристально смотрел в бинокль, разглядывая через него лагерь орков «Богиня, молю, помоги нам!» Там, вдали, мерцали сотни и тысячи факелов орков, и это вгоняло воинов во все больший страх. Надвигающиеся сумерки, казалось, должны были скоро вовссе лишить Рубеж Касперского всякой видимости. Дирижабли неспешно и совершенно бесшумно плыли над головами ни о чем не подозревающих орков. Вторая вылазка началась! На воздушную вылазку генерал Андрэ отрядил свыше полутора тысяч дирижаблей – бомбардировщиков двести воздушных лодок охранения. Дирижаблеры изо всех сил старались идти на максимально удаленном расстоянии друг от друга, соблюдая дистанцию и молчание, орды орков с факелами в руках могли с легкостью заметить мерно плывущие над их лагерем в вечернем тумане дирижабли, ведь это секретное оружие предстало перед этим миром совсем недавно. Но скоро оркам предстояло столкнуться как с дирижаблями, так и с теми смертельными подарочками, что везли на себе эти летательные аппараты. Единственное, чего не доставало этому чудесному оружию – так это связи, ведь ни телефона, ни телеграфа в этот век, увы, не изобрели. Сегодня же сложность представлял и вечерний туман, ведь зажигать огни из-за маскировки было нельзя. Благо, орки-дозорные, как всегда, дрыхли прямо на посту. Орки-факелоносцы же были слишком увлечены своими факельными шествиями, чтобы думать о том, что над их головами проплывает их смерть… командующий орочьей армией сидел в своем командирском шатре, а дозорный на главной сторожевой вышке лишь периодически поглядывал в сторону лагеря людей, то и дела предаваясь дремоте. Командир орков был обеспокоен, он дал клятву отомстить роду людскому, уничтожить их без труда и серьезных потерь, но не так давно люди доказали, что еще готовы бороться, что просто так их не победить…

«Стало быть, Король Эльфов был во многом прав…» БА-БАХ!!! Резкий взрыв вывел орка из задумчивости и заставил вздрогнуть на месте. Спустя мгновение раздался новый взрыв, и на этот раз уда громче и ближе к палатке капитана орков… звуки взрывов разорвали привычные звуки жизни военного лагеря. Сидящие подле командира советники вмиг поднялись и выбежали из палаток. Стоило им покинуть палатку, как их ослепила вспышка от очередного взрыва. Соседнюю палатку охватил сноп огня. Бомбы были начинены железными осколками и рубленой проволокой, что разлеталась и смертельно ранила оглушенных, контуженных и просто потерявших разум от неожиданного нападения с воздуха орков. Всюду бушевало пламя, не успевшие выбежать из палаток и казарм орков охватывало пламенем, они были обречены на страшную смерть. «Что происходит?!!» панические крики звучали отовсюду. Но едва-ли кто-то действительно знал, что в эти минуты происходило и что заневедомая смерть пришла в лагерь… вскоре лагерь орков напоминал огромную череду костровищ и воронок от взрывов. Взрывы стихли на несколько секунд, но вскорес неба вновь посыпались бомбы. Солдаты кричали во все горло, стараясь организоваться и дать отпор невидимому врагу, но все было тщетно. Страх и паника всецело завладели лагерем, казалось, что войска орков обречены. Оглушающие взрывы и пламя, бушевавшее повсюду, не давало оркам времени на перегруппировку, обращая их в бегство из одной стороны лагеря в другую. Когда, наконец, упала и разорвалась последняя бомба, в лагере орков и камня на камне не осталось. Наконец, один из орков заметил дирижабли, пролетащие над лагерем «Наверху! Вон они!» слышалось отовсюду. Нужели эти люди такие же, как и эльфы? – мелькнуло в голове вождя орков. Неужели они овладели искусством воздухоплавания?

Тем временем, первая эскадрилья дирижаблей окончила свой полет, повернув назад и уступив место второй эскадрилье. «Целься! Не тратить гранаты попусту!» слышалось сверху. Наконец, орки решили ответить на силу силой, но вот противопоставить этому неведомому ранее оружию было практически нечего.

По счастливой случайности, в лагере орков почти что не было лучников. Войско орков состояло в основном из орков клана Крепконогих, что отличались недюжинной силой и ростом, но совершенно ненавидели лук, отказываясь и в руки брать это оружие. Хороших лучников всегда было весьма немного среди орков. Несколько орков –лучников стали наспех прицеливаться и выпускать стрелы в воздух. Стрелы сбивало ветром и взрывной волной, многие и подавно не долетали до дирижаблей. Будь у орков пару достойных лучников и соответствующие луки, возможно им и удалось бы оказать сопротивление дирижаблям, но сейчас, увы, успехи были тщетны. Орков начинал охватывать страх, они кричали и бились в панике «Да что за оружие у этих людей??? Неужели они используют магию?» орки бросали доспехи и оружие на землю, пускались в паническое бегство, теперь каждый из них хотел лишь побыстрее унести ноги из этого огненного ада. Орки топтали друг друга, неслись сломя голову куда глаза глядят, погибших из=заа давки орков становилось все больше. Орки стремились как можно быстрее вырваться из пылающего лагеря и разбежаться п заснеженным полям, дабы спастись там по одному. Принявший на себя командование орк Янши твердо решил сплотить разрозненные отряды. Выбежав на середину лагеря, он взмахнул ятаганом, который тут же засверкал ярким синим светом над головой орка. Осколок бомбы просвистел возле головы Яньши «А ну тихо!!!!!!!» воскликнул огромный орк.

Услышав яростный рев Яньши, некоторые из орков стали останавливаться и оглядываться назад. «Сюда!!! Сюда все!» яростно ревел Яньши, напрягаясь изо всех сил. Его голос раздавался на сотни метров, перебивая даже взрывы и крики орков. «Паникеров лично зарублю…» вскрикнул Яньши и, сделав резкий выпад, насадил на ятаган спешно убегающего орка. Яньши громогласно отдавал приказ за приказом, а собственных телохранителей отправил вырезать трусов и паникеров. «Арбалет! Заряжайте арбалет!!!» кричали орки. Вскоре вокруг Яньши собрался тряд из наиболее преданных ему воинов. Арбалетных болтов было не больше сотни, но для борьбы с дирижаблем лучшего варианта не было. Со свистом первая арбалетная стрела взмыла в воздух. Орки никогда не отличались точностью, но бомбометающий дирижабль летел низко, и стрела попала точно в воздушный отсек, мгновенно сбив дирижабль. Горящий газ вырвался наружу и пламя охватило дирижабль, после чего летательный аппарат стал стремительно падать на землю. Падение дирижабля ввело людей в замешательство. Точность бомбометания на двух соседних дирижаблях упала. Орки ликовали, увидев горящий дирижабль на земле. Дирижабли стали снижаться для более прицельного бомбометания, орки хватали самые длинные копья, какие могли найти и пытались поразить пикирующие дирижабли, но после того, как были израсходованы все арбалетные болты, поразить дирижабли пиками было почти невозможно.

Услышав новость о сбитом дирижабле, генерал Андрэ мгновенно распорядился отозвать все дирижабли, так как бомбардировки были окончены, а подвергать дирижаблеров бессмысленной опасности было бессмысленно. Утром солнце осветило разрушенный до снования лагерь орков и горы обугленных орочьих тел. Месть была завершена. Всюду слышались крики раненых орков, получивших ожоги, всюду валялось испорченное оружие. Орки пытались оттащить своих раненых в сторону, но их было так много, что большинству из них было суждено так и остаться где-то среди обугленных бревен разрушенных казарм. Одних лишь раненых орков было свыше тысячи. К сожалению, в сие время по-настоящему убойных бомб изобретено еще не было, а посему истребить орков до конца не удалось, но и нанесенный урон, впрочем, оказался достаточно серьезен. Но главное упущение людей заключалось в том, что столь успешная атака на орков теперь более не оставляла людям шансов на неожиданные атаки, ведь секретное оружие более не было секретным. Атаки дирижаблей вполне хватило, чтобы потрепать орочью армию и отрезать от внешнего мира, но одна мысль о том, что эта орочья армия могла быть всего-лишь разведывательным отрядом не давала покоя. Безусловно, весть о победе радовала Двэйна, но принесенные разведчиками новости о новой армии орков заставили людей пожалеть о слишком поспешном использовании своей единственной козырной карты. «Глупцы! Идиоты!» кричал Двэйн, ударяя кулаком по столу «Неужели этот Ропсток и впрямь так плох в военном деле? Неужели Андрэ такой же глупец? Вообразил, что мы – американская армия из двадцать первого века и устроил ночную бомбардировку без навигации и измерений?»

«Это же прямое растрачивание наших драгоценных бомб!!! Без связи! Без навигации!!! Да еще и в такую темень, где и всадника с красным знаменем не разглядишь!» Двэйн был вне себя от злости. «Смешно! Просто смешно, твою мать! Этой армией руководил не Король эльфов, а посему она никак не может быть главной!» «Разве есть разница, когда начинать атаку с воздуха – днем или ночью?» «Да что вообще в голове у этого Ропстока?» возмутился Двэйн «Почему вы хотя-бы днем не могли атаковать орков? Убили несколько тысяч? Твою мать, да что толку??? Вот если бы вы мгновенно отправили туда наземный отряд, он бы уничтожил их всех в считанные часы, это быпринесло нам куда больше побед чем ваша ночная бомбардировка, проведенная после кавалерийской атаки. Ропсток мог этого не знать, но генерал Андрэ ведь был со мной два года на Северо-западе! Сначала бомбардировка, потом наземная атака по неоправившемуся врагу! Ведь даже в двадцате первом веке нет такой авиации, чтобы уничтожала врага почдчистую с первого раза! Даже американцы в Ираке со своими бомбами с лазерным наведением не пренебрегали наземным штурмом после бомбардировки. Двэйн с силой ударил кулаком по столу, его крики и ругань были слышны даже далеко за пределами зала совета. Несмотря на две одержанных победы, Двэйн по-прежнему был ве себя, ведь многое шло не по его плану. Назревала затяжная и кровопролитная война, и ошибки из-за поспешно принятых решений обходились слишком дорого. И теперь ошибка, допущенная руководством Рубежа Касперского, могла обойтись людям крайне дорого… Король Эльфов жив, а воздушные силы покамест не помогут. Неужели орки сами думают прикончить Короля Эльфов? Неужели вся армия орков может составлять тридцать тысяч? Где же их хваленая конница? Ведь всей армией орков попросту не возможно управлять,живя в нашем веке… только если их командир – маг. Иначе они просто разбежались бы все… «Поздно… орки уже узнали о наших воздушных силах… Андрэ Андрэ… а ведь я не сомневался в твоей мудрости… чтож, за ошибки придется платить по счетам!!»

На оборонно линии Рубежа Касперского не стихала ругань генерала Андрэ «Почему не послали в бой основной гарнизон крепости? Командующий обороной офицер не смел спорить, лишь ответив «Господин… генерал Ропсток так распорядился… он не хотел рисковать только поступившими в распоряжение силами… теперь мы испытали противника на прочность и готовы вести с ним полномасштабную войну. Вы ведь, вероятно, согласитесь с тем, что атаковать противника наземными силами ночью в любом случае было бы опасно. «Опасность… почему опасность все время является для вас ключевым критерием в принятии решений?» глаза генерала Андрэ налились кровью. Он не сомневался, что Ропсток оказался абсолютно никудышным командующим, а также то, что Двэйн теперь искренне ненавидит их обоих. Этот Ропсток совершенно не понимает, как стоит использовать воздушные силы, как можно было ему доверять… Двэйн был прав, говоря, что люди этой эпохи еще не готовы к такому оружию. Впервые в жизни Генерал Андрэ почувствовал злость и чуть ли не ненависть к генералу Ропстоку. «Есть дипеши от Дэйна?» спросил генерал Андрэ. Принц-регент молча смотрел на генерала Андрэ, его лицо было мертвенно бледным. «В чем дело, Камиссилиум? Почему с Рубежа Касперского прибыл генерал Андрэ? Почему все так встревожены? Воздушные шары ведь показали себя просто отлично…» «Ваше Высочество, эта дипеша больше похожа на жалобу…» «Жалобу? Что за вздор? Чего же он хочет?» «Он пишет, что генерал Ропсток и генерал Андрэ допустили серьезную ошибку, и что им предстоит поплатиться за это…» Принц-регент молчал, не в силах сказать и слова…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 549.1. Небесная кара**

Небо карает всех по заслугам, и делает это своевременно… именно так видел Двэйн законы мироздания. Конечно, Двэйн был отнюдь не их тех, кто слепо верил в небесное повеление. К тому же, Двэйн считал. Что и свозможность как-то изменить этот мир дается отнюдь не всем, да и предугадать время появления этой возможности практически невозможно. Двэйн писал в своих дневниках, что жизнь во многом напоминает поле боя, где люди – лишь воины, не знающие своей участи: тем, кто сражается в воздухе, недостает огневой мощи, тем же, кто сражается в пешем строю, недостает храбрости перед противником. Но умение принимать нестандартные решения позволяет застать противника врасплох и, пользуясь эффектом неожиданности, одержать победу. Но стоит лишь раз использовать эту новую разрушительную для противника стратегию, как противник запоминает её, и некогда эффективный план мгновенно устаревает, противник приспосабливается и уже в следующий же раз эффективно отражает некогда изощренную и внезапную атаку. Хоть Двэйн и бранил генерала Ропстока как только мог, но в глубине души понимал, что не стоило так злиться на этого старого генерала, ведь в этом мире воздушные силы сами по себе были слишком уж странным, необычным и диковинным явлением. Да и в конце концов, Ропсток был близким другом графа Лэймэнга, родного отца Двэйна! Ропсток же был истинным полководцем своего времени. Впрочем, именно Ропсток на протяжении всех последних лет был тем, кто поддерживал боеготовность Ураганной армии последнее время. Да и нескольких матерых демонов удалось убить исключительно благодаря Ропстоку. Не менее ценным для Ураганной армии был опыт последней войны со степными кочевниками, где воинов вел в бой еще молодой генерал Ропсток, ровно тридцать лет назад. Но, увы, с тех времен Ропсток изрядно состарился, и его стратегическое мышление ныне устарело, да и с воздухоплавателями он никогда не сталкивался. Решив отправить конницу испытать судьбу, хотя стоило для начала воспользоваться воздушными силами, изучив заодно их возможности и свойства. Двэйн долго и скурпулезно писал Принцу-регенту гневно письмо, периодически вспоминая, что пишет о близком друге отца…

Но, к сожалению, у Двэйна не было выбора. Разобравшись в стратегии Ропстока, Двэйн серьезно тревожился о том, какие еще проблемы в будущем мог создать Ропсток, придерживаясь своей традиционной стратегии. Ведь растрата конного отряда была просто сумасшествием. Намереваясь научить Ропстока учитывать важность воздушных сил или же просто отстранить того от командования, Двэйн принял решение написать самому Принцу-регенту, ведь старый генерал попросту не хотел слушать Двэйна. А ведь стоило генералу ошибиться единожды… как сразу же он утерял всякое к себе доверие…

На северных границах Империи климат всегда был куда более суровым… в октябре иней уже покрывал кроны Ледяного леса, но в этом году… будто само Небо решило отомстить роду людскому… «Странно, не помню, чтобы морозы когда-нибудь приходили в эти края так рано…» пробормотал себе под нос Лотарь, вернувшись в цитадель после очередной проверки всего Рубежа Касперского и наблюдая за оживленной суетой в лагере орков. Нападений орки не совершали уже достаточно долго, но с наступлением холодов орки будто ожили: они без устали рубили деревья, отстраивая лагерь с пугающей скоростью.

На дворе стоял октябрь, а войска уже готовились к зимовью, даже и не думая о штурмах и наступлениях. Дозорные на стенах и башнях по-прежнему имели только осеннюю форму, отчего морозный ветер заставлял их коченеть от холода по нескольку раз на дню. Стоило солдатам облачиться в полушубки, выданные из хранилища крепости, как на следующий же днь мороз сменялся влажным ветром и палящим солнцем. Как такое могло быть возможно?! Запасы зерна были на исходе, обмундирование приходилось менять по нескольку раз в сутки, что совершенно не оставляло времени на подготовку к схватке с орками, которые уже почти отстроили свой лагерь. По небу плыли тяжелые непроглядные облака темно-синего цвета, они будто бы незримо давили на головы людей, нагоняя тоску и уныние перед предстоящей битвой. Такие тучи… неужели вновь быть снегопаду? Воины тратили все силы, чтобы успевать готовиться к бою, будь то штурм или оборона, инженерные войска инвентаризировали оружие и снаряжение. Ближе к вечеру наконец поднялся ветер. «Все же быть снегопаду…» спокойно проговорил Лотарь. «Ну и хорошо! Пускай припорошит этих тварей…» Однако вскоре Лотарь почувствовал неладное… ветер дул вовсе не с севера… подняв глаза, Лотарь увидел, что знамя Рубежа Касперского устремлено на юг. Южный ветер! Все-таки южный!!! Тучи еще не заволокли небо, когда ветер чуть было не срывал лаг с древка.

«Черт… никогда не видел, чтобы облака так заволакивали небо…» небо становилось все темнее, тяжелее и опускалось все ниже к земле. С оглушающих звуком прогремел громовой раскат. В землю стали бить крупные увесистые дождевые капли. Через несколько секунд дождь уже образовал сплошную и непроглядную стену. Дождь был настолько силен, что было попросту невозможно открыть глаза. «Вот так ливень! Льет как из ведра!!!» слышалось отовсюду. «Все-таки дождь… черт побери…» пробормотал промокший до нитки Лотарь, не уходивший с вершины дозорной башни. Всю ночь дождь выбивал барабанную дробь на крышах строений. На следующий день лазарет был полон простуженных и переохладившихся солдат, бившихся в лихорадке. Многие укрывались в башнях и казармах, не желая выходить на улицу. Дождь не становился слабее даже после рассвета. Это продолжалось около шести дней… на шестой день дождь поутих, но земля возле рубежа Касперского отныне напоминала скорее большое болото… стоило дождю кончиться, как сырой и холодный ветер вновь стал обдавать Рубеж Касперского. Вечером того дня орки пошли на штурм… Орки шли фалангами, выставив щиты наружу, будто предчувствовали, что атаковать их могут и с воздуха.

Под гнетущий бой барабанов орки сплошными черными полчищами надвигались на людей. Светильники и костровища были залиты водой, освещения почти не было и орки во мгле выглядели подобно одной огромной черной тени, неминуемо надвигающейся на позиции людей. «Лучники! На сорок пять градусов!» послышалась команда офицера на одной из оборонительных линий. «Огонь!!!» Тысяча лучников, держа луки на изготовку, дали по наступающим оркам лучный залп. Но даже сам звук скользящей тетивы был слаб, нестройное облако стрел, рассыпаясь, отправилось навстречу оркам. Стрелы промокли, а ветер со стороны врага еще больше мешал их полету. Стоит признать, что в эру холодного оружия затяжной дождь и влажность могут сыграть с лучниками злую шутку. Тетивы луков и оперения стрел намокли, луки пропитывались влагой и гнили. «Огонь! Залпом!!» Орки тем временем подбежали к укреплениям людей почти вплотную. Был слышен лязг доспехов, но некоторые орки и вовсе бежали к укреплением без брони, совершенно не боясь стрел, которые все же разили многих орков наповал. Но эффективность залпов лучников Рубежа Касперского становилась все ниже. От неминуемой смерти лучников спасла катапульта главного бастиона крепости, выпустившая камень точно по первому из орочьих отрядов. Огромный валун с противным хрустом и чавканьем приземлился на бегущих в атаку орков, раздавив в один миг целый орочий отряд.

Лучники были бессильны против орков, новые залпы не могли убить больше десяти орков за раз. Куда эффективнее казались катапульты, но снарядов почти не было, а первая линия бастиона людей уже была наводнена орками, вырезающими не успевших отступить лучников. В предыдущих воинах с орками их волны разбивались об этот рубеж, если же его и удавалось взять, орки платили за это тысячами своих жизней. Теперь же орки взяли рубеж, потеряв не более пары сотен. Орки наводнили земляной вал будто море черно земли. Как только первая линия окончательно перестала сопротивляться, орки хлынули дальше, ухмыляясь и лязгая броней. Ликование орочьего войска заполняло всю округу. «Осадные машины, в бой!» послышалось издалека. Комендант крепости, наблюдая за взятием первой линии обороны, начал вполголоса молить Небо, скрестив ладони… издалека на Рубеж Касперского надвигались огромные осадные башни. Некоторые были поменьше, около двадцати метров, иные же были выше тридцати. Они были выше стен крепости. Позади башен шли огромные покрытые шерстью орки, своей силой приводящие башни в движение. На всех этажах башни были лучники, а сами башни со всех сторон обтянуты мокрыми шкурами животных, служащими защитой от огня и стрел. Но сегодня дождливая погода и без мокры шкур прекрасно защищала орочьи башни от воспламенения. С жутким грохотом и лязганьем осадные башни медленно пересекали поле битвы, неминуемо приближаясь к стенам второй линии обороны Рубежа Касперского. Наблюдавший за башнями Лотарь почувствовал необъяснимый страх от грохота башен и отдаленных криков орков. «Быстро! Уничтожьте эти башни!» вскрикнул Лотарь, надевая шлем и спускаясь с башни «Все за мной! Всем катапультам прицел на осадные башни орков!»

Услышав приказ Лотаря, артиллеристы вмиг перевели катапульты на осадные башни, совсем позабыв о приближающихся орках. С оглушительным свистом каменная глыба отправилась навстречу осадной башне, медленно но верно подкатывающейся к Рубежу Касперского. Камень с хрустом ударился о лобовую пластину башни, отчего та пошатнулась, треснув иостановившись. Но, к сожалению, эти башни мастерили гномы, а потому пробить их могла далеко не каждая катапульта. Даже получив изрядную дозу арбалетных болтов, башни продолжали приближаться к стенам, на их площадках почти не оставалось живых орков, но остановить саму башню, казалось, было невозможно. «Продолжайте стрелять!» кричал в исступлении Лотарь, выпуская из своего арбалета очередную стрелу. «Стреляйте по колесам! Стреляйте по колесам!» кричал, надрываясь, Лотарь. Спустя несколько секунд стрела одной из баллист наконец-то перебило колесо ближайшей из осадных башен орков. Раздался душераздирающий орочий крик ужаса, и двадцатиметровая осадная башня рухнула на землю, раздавив немало орков-пехотинцев. Но остальные башни были слишком близко к стенам крепости, останавливать их было поздно. Смахнув дождевые капли с лица, Лотарьвыругался сплюнул и ринулся на другой конец крепостной стены. Дождь мешал арбалетчикам и лучникам, защищающим крепость. Точно стрелять было крайне сложно. Бац! Помост первой осадной башни грузно приземлился на крепостную стену, и толпа орков ринулась в атаку на защитников крепости. Подобно яростному рою пчел, орки, сверкая ятаганами, бросились на лучников, едва успевавших сменить луки на мечи. Кровь лилась рекой, лучники стояли насмерть, но натиск орков сдержать не могли, ведь новые орки взбирались по лестницам вверх, оказываясь на стенах и начиная теснить защитников вглубь крепости, подбираясь все ближе к сердцевине Рубежа Касперского. Отрубленные конечности людей и орков лежали повсюду.

Лотарь выхватил полуторный меч и бросился в бой. Первого встретившегося орка Лотарь разрубил от шлема до земли одним ударом, оттолкнув разваливающееся на две части тело ногой. Скрестив мечи со следующим орком, Лотарь совершил ложный выпад и отсек орку голову, после чего обезглавленное тело орка еще несколько секунд беспорядочно размахивало мечом, стоя на ногах. Меч Лотаря же к тому времени уже пронзил насквозь следующего орка, а еще через несколько секунд насадил одного из спрыгивающих с помоста осадной башни орков. Под началом Лотаря немногочисленный отряд людей вскоре вновь оттеснил орков к осадной башне, перехватив господство на крепостной стене и вырезав добрую сотню врагов. Но все больше и больше осадных башен сбрасывали помосты на крепостную стену, позволяя ордам орков наводнять вторую линию обороны Рубежа Касперского. «Резерв! Резервные отряды сюда!» воскликнул Лотарь, уклоняясь от удара орочьего молота. Лотарь парировал удар, отступив на пару шагов, после чего сделал выпад и пронзил орка в сердце. «Резерв! Скорее на помощь! Мы погибаем!» орки и люди смешались в кровавой резне. Поднимающиеся на крепостную стену солдаты мгновенно вступали в бой, бросаясь навстречу тучам разъяренных орков. Тем временем, орки подносили к стенам осадные лестницы, по которым взбиралось еще больше орков. Но бросать в них камни было уже некому, ведь ни одного человека у края стены не осталось. Маленький отряд под началом Лотаря из последних сил пробивался через орочью орду, стремясь не дать оркам пройти за вторую линию обороны. Вскоре остался лишь маленький островок людей среди бушующих черных орд.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 549.2. Небесная кара**

Стычка на крепостной стене вскоре превратилась в мясорубку. На помощб отряду Лотаря отправился четвертый батальон. Генерал Ропсток готовился лично пойти в бой, облачаясь в доспехи. В воздухе повис запах смерти, слышались крики умирающих людей и хрипение орков. Но Ропсток не терял решимости ни на секунду. От орочьих орд его отделяло где-то метров пятьдесят, орки не переставая рвались вперед, и даже подкрепления из отборных имперских гвардейцев уже были не в силах сдержать их натиск. Лотарь не выпускал из рук черный от орочьей крови меч. О поддержке лучников отныне не могло быть и речи. Войско орков тем временем подводило к воротам крепости огромный таран, состоящий их тяжелого, обитого железом бревна, подвешенного на стальных тросах. БАХ! БАХ!! БАХ!!! Удары тарана гулко отдавались во всей крепости, сотрясая ворота и оглушая выбивающихся из сил защитников Рубежа Касперского. БАХ! Звук лоающегося дерева и с грохотом падающей воротной створки, казалось, прервал битву. «Поджигай!» прокричал офицер, командовавший обороной ворот. В следующее мгновение на головы вбегающим в крепость орочьим толпам посыпались бочки с керосином, использовавшиеся для разведения сигнального огня над воротами. Вслед за ними на землю отправился факел. Взрыв, сотрясший всю крепость, не заставил себя ждать. Повсюду сверху падали оторванные конечности, войско орков откатилось назад, но вскоре вновь рванулось на позиции людей. Отряд людей-пикинеров устремился навстречу оркам, бегущим через пробитые ворота. Безуспешно им пытались оказать поддержку арбалетчики, выстреливающие в орков последние стрелы. Пикинеры залпом бросили копья. Послышались вопли боли и отчаяния, очередной отряд орков погиб в проеме ворот, завалив его телами. Благо, ворота были сравнительно узкие и все орки не могли проникнуть туда разом.

«Огонь из катапульты! Живо!!!» послышался приказ командующего обороной. День близился к вечеру, трупный смрад повис в воздухе, отряды людей ценой большой крови постепенно вытесняли орков со стен, ворота были пробиты, но заблокированы, а посему люди выигрывали некоторое время. Раненых было просто не счесть, но не было ни секунды, чтобы позаботиться о них, они были обречены на медленную мучительную смерть или же на то, чтобы стать добычей орков. Командующий приказал поднять повыше флаг Рубежа Касперского, дабы воодушевить воинов.

Лотарь был ранен, на его плече красовалась глубокая рана от орочьего меча, которую ему нанес орк-берсерк в порыве ярости, которого Лотарь впоследствии разрубил на несколько частей, ведь иначе берсерка было не успокоить. Потери были катастрофические, неизвестно сколько еще готов был держаться гарнизон Рубежа Касперского. Но и орки потеряли много воинов, а также упустили господство на стенах, что отнюдь не сулило им победу. Выстрелы катапульты постепенно разрушали стоящие у стен осадные башни, место взрыва керосина у ворот горело жарким пламенем, которое не мог затушить дождь.

Предводитель войска орков Байсэдин наблюдал за отрядами орков, отступающими из полуразрушенной крепости людей. Он не мог найти ответ почему крепость при всем натиске не пала. Он потерял немало воинов, среди которых и два лучших отряда тяжелой пехоты орков. Все эти крепыши теперь были мертвы. Троллей было не выпустить из-за непрекращающейся грозы «Орки растили троллей в пещерах, а потому те боялись грома и могли впасть в панику и неудержимое бешенство из-за обыкновенной грозы. Байсэдин не брался говорить, сколько убитых орков было после осады. До стольки он просто не умел считать. Отряды орков приносили все больше и больше тел своих соплеменников, складывая их в огромную зловонную гору трупов.

«Чертов дождь!» сплюнув, выкрикнул ропсток. «Нам нужен маг! Пошлите людей за волшебниками!» отдал Ропсток приказ своему адъютанту. «Храм Предков нам поможет…» «Господин, но у них же конница! Они не имеют пехоты, вы уверены, что они смогут защищать крепость?» «Нужны все, тем более хорошие рыцари!» воскликнул раздражительно Ропсток «Эти твари слишком сильны!» Войску людей немедленно требовалось пополнение, орки вскоре должны были напасть вновь, и победа была возможна только совместными силами. Главное – чертов дождь даже не думал прерываться… «Да чтоб его…» прохрипел промокший до нитки Ропсток. Гонец отправился с час назад, но из-за дождя он не мог ехать с максимальной скоростью.

Двэйн глубоко и огорченно вздохнул «Должно быть, этот континент и вправду принадлежит Богине…» таких дождей здесь не видали издавна, теперь этот дождь был истинной помехой для войска людей.

Испокон веков эти места славились сухим и холодным климатом. Теперь же дождь начисто лишил войско людей возможности обстреливать из луков орочий осадный лагерь. Были лишены возможности работать многие противоосадные механизмы, не могли подняться в воздух воздушные шары. Но неужели в этом замысел Богини – матери человечества? До недавнего времени высшие силы были на стороне рода человеческого, благодаря чему человечеству удавалось уцелеть. Надо сказать, многое для этого в последние годы сделал Двэйн. Но что эта сука задумала на этот раз? Смотреть, как погибают люди, как исчезает человеческий род? Человечество покорило драконов и нагов, распространило своювлпасть на весь материк, почему она бездействовала? Что же она задумала теперь? Потери ураганной армии за последние дни составляли тридцать шесть тысяч воинов. Это отнюдь не было незначительно потерей от маленькой стычки! В этот же вечер Двэйн пригласил Габула в свой кабинет, сказав тому, что намерен отбыть на несколько дней. В т ночь Двэйн тайно покинул Столицу, сказав Габулу, что намерен отправиться «На Восток!»Двэйн же, в действительности, намеревался удостоиться встречи с одним из демонов, находящимся на острове далеко в восточном море. Много лет назад демон в образе старика говорил с Двэйном, но содержание этого разговора по сей день остается в секрете. Теперь Двэйн решил, что пришло время повидаться вновь…

Если представить, что время – огромная река, текущая лишь в одном направлении, то теперь нам предстоит развернуть эту реку и вновь направить в собственно русло, образовав кольцо… старик говорил, что когда придет время, Двэйн явиться навестить его, и тогда Двэйн получил бы еще больше ценных знаний. «Сынок, в истории полно слабовольных людишек, поддавшихся демоническим соблазнам… а знаешь ли ты, почему? Потому что Боги скупы, Боги не хотят да и зачастую не могут удовлетворить потребностей людей… а вот демоны могут… нужно лишь достаточно желания…» «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю и все…» Старик Крис любил расплывчатые ответы на вопросы. «Раньше Арагон приходил с такими же вопросами, теперь ты пришел… жаль этот парень Арагон не выполнил своих обещаний… но я верю, ты не нарушишь договора…» «Арагон нарушил, а я, значит, не нарушу…» многозначительно протянул Двэйн «Ты сомневаешься в себе?» «Конечно нет!» воскликнул, подняв взгляд, Двэйн, ведь он внезапно вспомнил о том, кем являлся: он не нарушит договор, ведь сам же когда-то его нарушил… только дурак стал бы нарушать договор второй раз… Крис будто бы знал это, предугадывал мысли ДВэйна наперед. Раньше Двэйн не приходил к Крису, ведь искренне верил, что этот мир принадлежит Богине, а потому должен охраняться ею. Двэйн верил, что Богиня не допустит гибели человечества… но теперь… человечество в опасности, на севере льются ливни, идут кровопролитные бои, а она сидит сложа руки. Как такое было возможно?? Спустя сотни лет стабильного климата на севере вдруг выпадает дождь… что эта сучка задумала? «Боги не в силах спасти людей… но демоны в силах…» «Крис, ну ты-то старый плут, но все же я попрошу тебя не забавляться со мной!» сказал Двэйн, внимательно рассматривая худосочногостарца, сидящего напротив него. «Что же ты хочешь от меня?» «У меня всего два условия: Первое – мне нужно магическое летающее двукрылое существо! Таких не сыщещь в нашем мире… но чувствую я, ты можешь достать такое существо из будущего… второе – мне нужна книга… не спрашивай, что за книга… придет время, и ты сам поймешь, что это за книга… насчет третьего…» старец искривился в зловещей улыбке «Когда явишься в следующий раз, сделай уже одно дело…» «Какое?» «Перестань ходить в девственниках!» старик рассмеялся, выдохнув сноп едкого дыма, заполнившего пещерный грот, поглотившего и Двэйна, и его самого… черт возьми!!!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 550. Царский Престол? Истинная темница!**

Волны ударялись о берег одна за другой, море сегодня было отнюдь не спокойным. Увидеть вдалеке среди вод небольшой островок теперь казалось невыполнимой задачей. Двэйн неспешно летел над океаном, вспоминая о событиях пяти- и четрырехлетней давности. Крис по-прежнему был заключен на том островке. Сегодня Двэйн почти весь день провел в полете, море все простиралось под Двэйном, но нужного острова нигде не было. Наконец, когда среды череды волновых гребней внезапно объявился остров, Двэйн довольно заулыбался. Океан под Двэйном шумел подобно дикому зверю, заглушая даже шум ветра. Тело Двэйна, левитируя в водухе, источало зеленоватый свет, издалека напоминая падающую звезду. Усмехнувшись, Двэйн стал постепенно снижаться, планируя на штормовых порывах ветра. Иногда Двэйн сворачивал к морю, иногда же пикировал над самым островом. Океан же разбушевался не на шутку, волны достигали в высоту метров сто… океан всем свои существом выражал ненависть к пришельцу, пришедшему на запретный остров вопреки воле Богов. Но Герцог Тюльпан с безразличием в глазах продолжал медленно но верно приближаться к острову, преодолевая порывы штормового ветра. Ветер ревел будто обладая голосом. Двэйн летел над самыми волнами, пытавшимися захлестнуть его в полете «Ну… вот я и нашел тебя…» сказал, усмехнувшись, Двэйн. Если бы кто сейчас увидел бы Двэйна, то наверняка невольно сравнил бы с морским богом, не иначе.

Вскоре пространство перед Двэйном стал застилать непроглядный туман, и как Двэйн не старался разогнать его или же увидеть что-то за ним, все его попытки были тщетны. Тяжелый соленый воздух давил, казался мертвым грузом, хотя океан, только что клокотавший и бурливший под Двэйном, внезапно стих. Двэйн отныне совершенно не беспокоился, что летит не туда, ведь его интуиция теперь видела куда дальше глаз. Внезапно туман рассеялся, Двэйн же, оглядевшись, заметил под собой более-менее различимую поверхность и пошел на посадку. Как только его нога легонько коснулась земли, изпод неё мгновенно забил луч света, который проходил насквозь весь окружающий туман. Вскоре Двэйн обнаружил, что стоит на толстом льду… видно вода под его ногой превратилась в лед после прикосновения… с удивлением Двэйн смотрел, как от второй его ноги водная поверхность столь же быстро покрывается толстой кромкой льда. Кое-где неподалеку виднелись острова и островки разной величины, но выглядели совершенно пустынно… «Чтож, как и в прошлый раз…» пробормотал Двэйн, тут же почувствовав сильный нажим. Двэйн шел в сторону островков широким шагом, но не становился ближе ни на метр… воздух же становился холодным и жгучим. Чем сильнее Двэйн упирался и упорствовал, дабы сблизиться с заветным островом, тем тяжелее ему становилось… «Крис, это я, Двэйн Роулинг, я вернулся!» выдавил из себя Двэйн, силясь икрича что есть мочи. Но кругом царила пресловутая тяжелая гробовая тишина. «Крис! Неужели ты не примешь меня?» Крича, Двэйн все же двигался в сторону островов, и они становились все ближе и ближе… и когда до островов оставалось не более ста шагов, тишину разорвал душераздирающий треск… треск льда. Огромные льдины ломались, расходясь в стороны, выпуская на свободу необузданные океанские волны. То, что пробивалось сквозь трещины в людинах, напоминало непроглядную овеществленную тьму. Огромная морда невиданного ранее Двэйном даже в самых страшных кошмарах морское чудище, доламывая ледяные глыбы, высунуло из воды огромную голову, отчего весь воздух вокруг вмиг наполнился запахом рыбы. Раздавшийся в следующую минуту гром оглушил Двэйна.

Как выяснилось, чудище умело дышать. Тот ужасный выдох, что оно издало в следующие мгновения, чуть не сбил Двэйна с ног. Тот, все же устояв, сообразил, что чудище, вынырнувшее из морских глубин и пробившее лед, по всей видимости, сейчас явило на повехность только голову… мда… огромную голову… По прикидкам Двэйна, с такой башкой чудовище занимало не менее пары сотен метров… казалось, глаз чудища уставился прямо на Двэйна. В глазах чудища мерцал свет… яркий и холдодный свет, напоминающий свет ночных звезд. Из ноздрей вырывались клубы белесого едва различимого газа, напоминающего недавний туман… УХХХХХ!!!! УХХХХХ!!! УХХХХХ! Мерно дышало чудище. «Так это и есть та тварь?» спросил самого себя Двэйн, почуствовав уже ставшее знакомым давящее чувство. Теперь же, когда огромных размеров тварь из глубин моря склонила свою гигантскую башку на Двэйном, тот окончательно почувствовал себя крохотным тараканом. Двэйн видел злобу, злобу и тупую ненависть в глазах морского существа. Когда наконец чудовище показало свою пасть из воды, то стало медленно оскаливать огромные сточенные зубы, напоминающие каменные глыбы. Казалось, откуда-то изпод воды доносится громогласное биение сердца твари. Этот ровный стук напоминал бой огромных часов. Но, все же, было в этом звуке и что-то необычное, что-то, что заставляло Двэйна принять этот гром за музыку диковинного музыкального инструмента. Отвлекал лишь ужсный запах гнилого мяса и тухлой рыбы, что наполнил воздух, когда морское чудище открыло свою пасть. «Ты пытаешься говорить со мной??» усмехнувшись, прокричал рыбине Двэйн. Дело в том, что Двэйн некогда изучал бестиарные труды Дэлуи, а потому был знаком с языками некоторых мистических тварей. Но язык этого монстра не был знаком Двэйну. Труды Делуи позволили Двэйну в определенной степени овладеть «Языком зверей», однако разговаривать Двэйн мог более-менее свободно разве что с простыми животными, населявшими этот мир, контакт с мистическими чудовизами и монстрами по-прежнему был заруднен. Монстр же, однако, вполне ясно давал понять, что Двэйн лучше пойти подобру-поздорову… «Крис, ты старый сукин сын! Ты позвал меня встретиться, но как я, черт возьми, должен встретить тебя??» Двэйн кричал, стараясь вызвать более громкое эхо и докричаться до Криса. Свет в глазах чудища, оказавшийся зрачком твари, тем временем становиля все больше. Наконец, тварь закрыла пасть, оставив попытки заговорить с Двэйном, медленно погружаясь в воду. «Похоже. «Оно уходит…» сообразил вслух Двэйн «Чтож… а если я не собираюсь уходить…» Однако воцарившаяся на несколько мгновений тишина стала затишьем перед ужасным штормом. Увидев под ногами крансоватое свечение, Двэйн отпрянул за секунду до того, как льдина под его ногами растаяла и на это месте из воды вырвался сноп пламени, не тухнувшего даже в воде. От пламени исходил испепеляющий жар. Оно будто пыталось расплавить пространство. Расплавить… пространство???

Двэйн, едва улизнув от пламени, стал с изумлением смотреть на огонь, бьющий из ледяной воды. Чувствовал он себя листом бумаги, брошенным в ревущую печку. «Какого черта!!!» завопил Двэйн. Огонь бушевал вокруг мечущегося по льдинам Двэйна, обдавая его жаром. Иногда языки пламени, появляющиеся из морских глбин, так и норовили достать задницу Двэйна. Двэйн пробежал уже свыше километра, повсюду туман сменнился белым дымом… или это было пар… Облака… это огромные облака! Вмиг смекнул Двэйн. Двэйн проделал столь долгий путь стремясь добраться до этих островов, но Двэйн не заметил одной из главных деталей: это другой мир! Эти острова и море уже вовсе не были частью Роландовской земли! Сам того не понимая, Двэйн перелетел границу миров, оказавшись в пространстве, не досигаемом для человека, а потому полном тварей, человечеству не знакомых. Двэйн наконец догадался, что все им увиденное находится на огромном небесном облаке. Этот мир был заключен в облаке подобно тому, как были апечатаны Снежная Гора со всеми её обитателями. Но огромная рыбина, казалось, была своеобразным хранителем этот запечатанного мирка, подобного роли Байхэчоу в Снежной Горе… на Двэйна внво нахлынуло то самое давление, что он чувствовал на пути к этому загадочному месту… Неужели эта рыба столь же сильна, как и Байхэчоу? Неужели она способна покинуть этот мир? Двэйн невольно покрылся холодным потом… «Неужели оно подавляет мою магию?» подумал Двэйн, глядя на голову чудища, вновь показавшуюся на поверхности позади Двэйна, на лице которой теперь была насмешливая улыбка… что, дескать, этот человечишка возомнил о себе, вторгаясь сюда? Дышать было почти нечем. Пламя выжгло весь воздух, а чудовище устремилась в хищном прыжке прямиком за Двэйном, стремясь проглотить. Пространство вокруг Двэйна будто сжималось, как невидимый камень, лишая Двэйна возможности бежать дальше… вы не можете представить мебе этого чувства! Двэйн рвался прочь от морского чудища, стараясь двигаться быстрее, но чудовище его будто притягивало, подобно магниту. Двэйн заметил, что двигается тварь очень медленно, но и его самого будто что-то замедляло. Бегство Двэйна от ужасного морского чудища напоминало бегство медленной улитки от неминуемой смерти. Наконец, Двэйн выжал из себя все, что смог, его тело начала бить ужасная боль, все кости ломило, органы скручивало, мясо было готово оторваться от костей. Но все же, Двэйн побежал, он действительно оказался сильнее того давления, что создавала рыбина. В следующий миг, Двэйн почувствовал, как ослабевает давящий воздух, как спадают чары морской рыбы, сила же Двэйна стала неуклонно расти, он чувствовал, как энергия, оставившая его, возрастает. Лед отныне хрустел, напомниая тонкое стекло, перестав повсюду плавиться. Наконец, Двэйн вскинул руку по направлению к противнику, и из его указательного пальца вырвался лучик света, устремившийся навстречу чудовищу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 551. Войди в неё**

Внезапно выпущенная Двэйном стрела, напоминающая комету, заставила не на шутку встревожиться и самого монстра.

Застыв на месте, монстр завороженно устремил взгляд в сторону летящей стрелы. Лучик света, похожий на падающую звезду, тем временем, достиг огромной башки чудища. Чудовище встревоженно взвыло, став медленно разворачивать грузную тушу, пытаясь сбежать от источника боли, но все попытки были тщетны!

Раздался сухой треск, и кожа существа треснула.Треснула огромной трещиной. Вой чудища, казалось, звучал громче, чем что-либо в этой вселенной!

Кровь хлынула, будто множество небольших фонтанчиков густой темно-красной жидкости!

Кровь попадала на лед, после чего тот начинал стремительно таять. Должно быть, кровь твари была поистине горячей. Кровь закипала, вытекая из ран существа и шипела, попадая в воду. Вскоре чудище, издавая поверженные всхлипывания, погрузилось под воду.

Двэйн продолжал стоять на краю льдины, глядя на огромного монстра, обратившегося во внезапное бегство. Двэйн по-прежнему боялся, по-прежнему не понимал, что происходит, а потому злился.

В очередной раз Двэйн убедился, что это место вовсе не часть нашего мира… и эта тварь тоже не часть нашего мира. Паря над просторами океана, Двэйн по-прежнему не мог забыть того страха перед монстром под водой, ведь его стрела, в действительности, едва ли нанесла чудищу какую-либо серьезную рану. Обнадеживало лишь то, что тварь, по всей видимости, на какое-то время сбежала, ведь вопли боли были отнюдь не поддельными. По всей видимости, тварь сама боиться того мира, что находиться за пределами этой магической темницы, а потому испугалась и Двэйна с его необычным оружием.

Двэйн еще долго висел в воздухе над постепнно успокаивающейся водной гладью, не ослабляя натяжения тетивы лука. Двэйна не покидало предчувствие, будто монстр намерен обмануть его, пытаясь усыпить его бдительность. И вправду, стоио Двэйну обернуться назад, как он увидел огромную черную тень под водой, спустя пару мгновений, сотни и тысячи брызг взлетели в воздух, Двэйн из всех сил стал набирать высоту и рвать дистанцию с нечтом, вырвавшимся из воды. Нечто напоминало то ли змею, то ли огромный кнут, с пугающей скоростью летело в сторону Двэйна, рассекая воздух. Инстинкт самосохранения не позволил Двэйну оставаться на месте, заставив отлететь в сторону на пару сотен метров.

Все, что оставалось теперь Двэйну – воспользоваться «Всепоглощающим пламенем» — заклинанием, заклинание воспламеняло любой материальный объект, совершенно не требуя никакого топлива, абсолютно любой предмет мгновенно воспламенялся. Более того, потушить это пламя было не так-то просто. Вскоре вспыхнувшее огнем змееподобное нечто извивалось в агонии, стремясь спрятаться под воду и потушить пламя. Вскоре чудище вновь вынырнуло из воды, по-прежнему тлея и дымясь, издавая душераздирающее шипение.

Намеревающийся покинуть злополучное место Двэйн обернулся, натягивая тетиву лука. Вскоре очередная стрела света поразила монстра, и облака кровавых брызг скрыли монстра. Воцарилась тишина, сквозь которую Двэйн слышал, как развеваются на ветру полы его плаща. С поверхности воды повсюду поднимался черный непроглядный дым. Кажется, кровь этой твари обладала свойствами кислоты. Двэйн по-прежнему держал стрелу Света наготове, когда из воды показалось морское чудище, но теперь Двэйн мог рассмотреть тварь полностью. Это была змея! Все же змея!

Тварь по-прежнему подгорала и дымилась, раны на голове кровоточили. Ныряя и выныривая из воды, оно пошло в атаку на Двэйна подобно водяной змее!

Двэйн перевел дух и выпусти стрелу навстречу монстру. За ней вторую! И за ней третью! Три стрелы света устремились прямо в голову твари. Но внезапно из ноздрей твари вышло огромное облако белого и густого газообразного вещества, напоминающего единую твердую массу!!

Стрелы ушли в белое вещество, после чего раздался протяжный рев, полный боли и ненависти. Однако Двэйну этот ужасный звук чем-то напомнил злобный, полный ненависти смех. Монстр поначалу ипугался двэйнова оружия, ведь не сталкивался с ним ранее, но теперь его сила была известна монстру и вскоре тварь узнала и слабое место Двэйна. Хотя стрелы света и были достаточно грозным оружием, но его мощи все же было недостаточно, чтобы нанести монстру смертельную рану!

Вскоре Двэйн обнаружил, что последние три пущенные в монстра стрелы тот попросту отбил, используя толстенную лобовую пластину своего уродливого черепа. Двэйну вновь пришлось перейти в отступление, чувство давящей со всех сторон энергии монстра вно вь возобладало над Двэйном. Боль вновь сковала тело, конечности будто налились свинцом. Монстр полный ярости устремился в атаку на скованного магией Двэйна, который чувствовал себя подобно тряпичной кукле вуду, брошенной в огонь.

Двэйн понимал, что напряжение магической энергии может разорвать его на куски, но также понимал и то, что другого пути, кроме как вновь попытаться совершить телепортацию, что удалось Двэйну с неимоверными усилиями при первой встрече с монстром. Чудище широко раскрыло пасть, стремясь заглотить Двэйна. Неужели Двэйну суждено столь бесславно погибнуть в пасти чудища? Вокруг Двэйна загорелся светящийся ореол, вскоре превратившийся в череду воздушных ножей, и это отнюдь не была магия, но нечто иное… воздух вокруг Двэйна приобретал форму, раскручиваясь в ореол острых невидимых кинжалов!

Раздавались громкие хлопки, издаваемые невидимым источником, но Двэйн, превозмогая самого себя, вырывался из объятий овеществленного воздуха, оставив воздушную сферу позади и устремившись вперед прочь от преследующего монстра. Именно это оружие позволило Двэйна расправиться с небесным посланником, тепер же Двэйн намеревался испытать это секретное оружие на проклятой рыбине. В конце концов, несмотря на свои магические свойства, эта тварь ,должно быть, смертна.

Но на этот раз… при встрече с этой тварью… черт возьми! Все же тварь оказалась покруче того небесного посланника… даже Стрелы Света не могли остановить ужасную змеерыбу. Смерти было не миновать… когда челюсти чудища были готовы сомкнуться, прервав жизнь Двэйна, Двэйн по-прежнему целился Стрелой Света рыбе в пасть. Что ж… не удается победить волшебным оружием, воспользуемся кое-чем помощнее. Глаза Двэйна сверкнули серебристыи светом… его тело испустило огромный импульс энергии во все стороны от себя, это была чистая сила! Сила, способная остановить монстра… способная спасти Двэйна от смерти.

Двэйну, конечно же, нравилось, что в нем крылась такая сила. Двэйн улыбнулся, хотя боль, ломящая все его тело, была несравнима ни с чем другим.

— Я… Я тебе не Двэйн!!! — голос Двэйна звучал, будто грозовой грохот.

— Я не Двэйн! Я Арагон! Не пытайся самоубиться! Не забывай своего места!

— Да она сожрет меня хоть со сферой, хоть с магией…

— Ты победишь ее… просто войди в эту тварь…

— Войти?

— Да! Как тогда, с магами Снежной Горы…

— Но этот враг гораздо сильнее…

— Ничего… ты справишься…

Двэйн сжал зубы и отпустил тетиву. Стрела со свистом вошла в глотку чудищу, отчего тварь взвыла и с грохотом сомкнула челюсти, скрыв Двэйна из виду. Тварь выпрыгнула из воды, вновь нырнув и скрывшись в океанских глубинах. Волны еще некоторое время колебались, покачивая обломки льда…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 552. Не обращай внимания**

— АААААА!!!!!!!

Двэйн кричал, не переставая, но его голос сорвался и охрип, крик застыл где-то посреди горла, тело сковало ощущение, будто Двэйн стоял на краю обрыва, готовый сорваться вниз.

Нос просто онемел от запаха рыбы и гнилого мяса. Жидкость, что была слюной чудовища, казалась вязкой и вонючей. В голове мелькнула мысль, что это может быть желудочный сок или слюна твари. От этой мысли Двэйна помутило и чуть было не вырвало.

Двэйну оставалось лишь прижаться к твердому предмету, что стоял подле.

«Что ж, должно быть, я в желудке у твари… впрочем, здесь чище, чем я думал», — Двэйн стоял в полной темноте, не в силах оглядеться и понять, что находится вокруг…

Где-то вдалеке раздавался протяжный свет…

Бог знает, что вызывало этот свист… Впрочем, делать было нечего, и Двэйн извлек из магического кольца сухое и чистое платье взамен старого, которое чем только не было измазано за последнее время. Стоя на огромном валуне, что позволял Двэйну не утопать в зловонной жидкости, Двэйн, наконец, задумался, что за валун это был… Неужто это один из органов твари…

Твердое, подобно камню… Двэйн зажег небольшой магический огонек, который осветил место вокруг него, вблизи он увидел подобный островок плоти ужасного чудища, из-под которого исходило еле заметное синеватое мерцание.

Мерцание обретало форму, становилось похожим на рисунок или короткую иероглифическую надпись… да, это определенно была надпись… однако Двэйн не мог различить ни одного из написанных символов, хотя некогда Двэйн слыл одним из самых образованных людей континента, но те символы, что сейчас видел перед собой Двэйн, не встречались ему ранее никогда…

ХРРРРР… ХРРРРР…

Откуда-то снаружи донесся не то рев, не то храп существа, сожравшего Двэйна. Двэйн насторожился.

«Что ж, во всяком случае, я еще жив, и это не может не радовать… что вот только мне теперь делать…» — Двэйн огляделся, увидев неподалеку еще несколько валунов подобного размера…

Однако все они находились на небольшом отдалении…

Двэйн четко различил, что они чем-то напоминаю земные скалы… Желудочный сок, или слюна… в свою очередь, напоминают реки и озера, омывающие горный массив.

«Что ж… кажется, через вон тот проем слева я попал сюда…»

Слева и справа от себя Двэйн четко различал два направления, уводящие в неизвестность, однако каждое из них было потоком зловонной жижи.

— Черт его побери, неужели здесь нет ни одной сухой дороги? — выругался вслух Двэйн.

Внезапно Двэйна посетило не слишком приятное, но знакомое ощущение, будто он уже некогда бывал в этом месте… в брюхе этого чудища…

Однако этот прошлый раз больше напоминал сон. В тот раз старик Крис будто по собственной воле прыгнул в пасть существа, исчезнув в потоке его зловонной слюны. Двэйн теперь ясно осознавал, что выйти тем же путем, каким Двэйн зашел, не получиться… придется идти дальше. Какая-то часть души Двэйна помнила эти места, а потому Двэйн неспешно побрел по вязкой неспешно текущей речке желудочного сока.

Однако вскоре Двэйн с ужасом заметил, что «потолок» живой пещеры снижается, а жидкость прибывает. До потолка оставалось каких-то пары футов, но зловонная жижа уже достигла груди Двэйна.

Двэйн, понимая, что времени остается все меньше, нырнул в поток желудочного сока в надежде преодолеть как можно большее расстояние за короткое время и достичь более просторного места, ведь оставаться на месте было теперь невозможно.

Двэйн задержал дыхание и поплыл вперед, не разбирая дороги. Вскоре Двэйн почувствовал, что течение затягивает его вперед под достаточно большим углом подъема. Течение напоминало бешеные водные американские горки, отчего Двэйн вспомнил про противоводный амулет и тут же страшно пожалел, что некогда отдал его Джоанне.

После той заварухи Джоанна так и не вернула Двэйну его амулет, чтоб ей пусто было… С другой стороны, не мог же Двэйн бросить эту девушку на смерть. Вскоре Двэйн почувствовал, что падает с огромного водопада, которому не было конца.

Приземлившись в очередной водоем, полный желудочного сока, Двэйн стал отчаянно выгребать, задыхаясь и постепенно погружаясь в панику. Вскоре он наконец выплыл из зловонной слизи, вдохнув не менее зловонный и тяжелый воздух. Пространство вокруг Двэйна было непроглядно темным, был слышен лишь звук текущей слизистой массы.

Двэйн попытался оценить окружающее пространство, насколько это было возможно, вскоре поняв, что поток слизи принес его в очередную полость внутри органа твари, на стенках которого вновь были смутно видны мерцающие очертания каких-то пиктограмм и рун.

«Неужели монстр сам наносит на поверхность своих внутренностей эти отметины…» — подумал Двэйн и вылез на очередной твердый выступ плоти.

Нос Двэйн внезапно уловил отвратительный смрад, который вновь показался ему знаком. Носоглотка! О да! Это она! К горлу Двэйна подкатился блевотный комок, который Двэйн смог проглотить с немалыми усилиями. Стоя на твердой и скользкой поверхности, Двэйн протер глаза руками, сказав:

— Клянусь, когда в следующий раз попаду в эту ужасную передрягу, возьму гидрокостюм!

Оглядевшись, Двэйн вдохнул побольше воздуха, воскликнув:

— Крис!!! Где ты, чертов прайдоха!!!!

Неподалеку от себя Двэйн заметил несколько знаков, принадлежащих явно руке человеческой. Это был язык земли Роулинг! Но, увы, устаревший язык. Они были написаны кем-то, кто пришел сюда гораздо раньше Двэйна, каким-то гостем, кто также смог живым войти в эту тварь.

Подойдя почти вплотную к ближайшей надписи, Двэйн смог различить слова «Добро пожаловать в дом к Крису! Если вы присланы с небес, то я не намерен иметь с вами дел, приношу свои извинения…» Двэйн невольно усмехнулся, задумавшись, насколько, должно быть, редки здесь гости… Возле надписи стенка носовой полости имела небольшой лаз.

Решив, что терять особо нечего, Двэйн согнулся и пополз в лаз. Ожидая увидеть тупик и задохнуться в зловонной слизи, Двэйн, тем не менее, был шокирован, когда окинул взглядом гигантский грот, высота потолка которого достигала не менее сотни метров.

Остальные размеры грота же напоминали зал огромного имперского дворца. Повсюду лежали разноцветные камни-самоцветы. Неизвестно, как именно они попали сюда, но Двэйн считал, что очутился просто в фантастическом месте!!

Было не сложно догадаться, что обосновался Крис прямо в голове Твари, неподалеку, вероятно, от самого мозга. Вполне возможно, стоило лишь пробить стенку, чтобы выбраться из чудища, прорезав ему, например, глаз. Магические камни, лежащие подле, были настолько редки во внешнем мире, что стоило достать пару штук и поместить на землю, за них махом сцепились бы пара-тройка местных волшебников.

Глядя на артефакты, устилающие окружающее пространство, Двэйн невольно почувствовал, насколько несправедливо устроен этот мир, ведь в его мире подобные артефакты были невообразимой редкостью, здесь же они лежали в изобилии. Но, держа себя в руках, Двэйн не позволил себе прикасаться к камням.

Однако вскоре Двэйн достал из-за пазухи небольшой кинжал и принялся срезать кусочек с ближайшего камушка. Вглядевшись в добытый трофей, Двэйн обнаружил, что добытого им куска хватило бы, чтобы изготовить целый магический жезл. Не тратя время на дальнейшие размышления, Двэйн срезал еще восемь подобных кусочков.

Вскоре магический перстень Двэйна был полностью заряжен энергией от собранных камней. Вскоре откуда-то из темного угла зала послышалась ехидная усмешка.

— Ну как? Нравится?

— Конечно! — бросил из-за плеча Двэйн.

Спустя мгновение Двэйн вскочил как ошпаренный и стал ошарашено всматриваться в темноту, из которой дрожащей походкой вышел старец, больше напоминавший обтянутый кожей труп.

— Давно не виделись! Сколько лет, сколько зим! — вскричал восторженно Крис, шатаясь и шагая навстречу ошарашенному Двэйну.

— Ну, как тебе моя вотчина? — продолжал свою восторженную речь Крис.

— А ты все такой же, как и в прошлый раз!

Крис и вправду приветливо улыбался, будто отчетливо помнил, как Двэйн точно так же являлся к нему с визитом.

Двэйн же стал растерянно метаться взглядом по стенам живой пещеры и пожимать плечами.

— Не стоит церемониться, парень, если нравиться – бери! Бери столько, сколько хочешь! Не стоит церемониться!

— Хочешь сказать. Все это не принадлежит тебе? — в недоумении спросил Двэйн.

— Да как тебе сказать… — покачал головой Крис.

— Принадлежит, но все это, как и я, заперто здесь и охраняется… охраняется этой рыбкой…

— Да? Но ведь это целая сокровищница… если вынести все магические камни, то их присутствие в мире Роланда спровоцирует огромную войну магов…

Крис поднял руку, и возле него возникла каменная скамья, обитая тканью. Старик вальяжно уселся на скамью, всматриваясь в Двэйна.

— Копай, парень, не обращай внимания!

По-прежнему не выпуская ножа из рук, Двэйн подошел к старику.

— Раз уж времени у нас много, то камни подождут, я хотел бы обсудить с тобой кое-что, Крис… Дело есть!

Крис приободрился и принял горделивую осанку на своей каменной скамье.

— Замечательно! Тысячу лет этого ждал! Наконец-то, что-то новое!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 553. Стража длиною в десять тысяч лет**

Крис был все так же весел и беззаботен, как в тот день, когда Двэйн последний раз видел его. Его улыбка при всей своей доброжелательности, однако, могла бы вызвать ночные кошмары. Подле Криса были пара стульев и стол.

— Садись! — сухо бросил он, улыбнувшись и поманив Двэйна рукой.

— Я – хозяин этого места, одним движением руки могу закастовать хоть целую королевскую кровать прямо здесь…

Жаль, но вот только еду я закастовать не могу…. Что ж, с чего начнем, друг мой? — Крис широко улыбнулся Двэйну.

Но тот лишь сурово ответил:

— Мне нужно узнать все! Начнем с самого начала!

— Знать все? Что ж, это весьма и весьма долгая история, рассказывать придется долго…

Двэйн молчал и настойчиво смотрел на Криса, который, казалось, силися вспомнить то, о чем не вспоминал очень долгое время. Периодически он качал головой из стороны в стороны, иногда тяжело вздыхал. Двэйн же сурово, но терпеливо глядел на старика.

— Трудно… трудно вспоминать все с самого начала, много лет минуло с тех пор…

— Ты ведь все знаешь, не так ли? — внезапно спросил Двэйн.

Двэйн говорил по-прежнему спокойно, но очень твердым тоном.

«Этот старый прайдоха все знает…» — подумал Двэйн.

— Что я знаю? — широко улыбнувшись, воскликнул Крис.

— Все! Ты даже знал, что я приду сюда, не так ли?

— Да нет же… нет… Я просто…

Двэйн сжал кулаки и стиснул зубы:

— Я — аватар, перерождение Арагона! Не так ли? — Двэйн, наконец, успокоился, высказав этот секрет, что уже так долго носил в своем сердце.

Двэйн не рассказывал об этой тайне даже самым близким людям, теперь же держать эту тайну в себе было слишком сложно.

— Почему ты решил, что я все знаю?! — ответ Криса был неожиданным, но казался лицемерным и наигранным.

Двэйн, разозлившись, заговорил:

— Будь у меня два крыла за спиной, ты ведь посчитал бы меня ангелом, не так ли? Так как насчет моей медали Арагона? — Двэйн достал и-за пазухи маленький золотой значок.

Старик безразлично взглянул на него:

— Ах, ты все-таки нашел его, браво… — Двэйн прищурился, внимательно смотря на Криса.

— Ты ведь правда знал об этом…

— Нет, мой дорогой гость, ты ошибаешься… — заметив, что Двэйн собирается вновь что-то спросить у Криса, тот упредил собеседника. — Хорошо! Не нервничай так!

— Если будем ходить вокруг да около, то еще не скоро придем к ответу! Время у нас, конечно, есть, но зачем же тратить его впустую? Ладно, погоди немного…

Крис вскинул кверху руки, после чего возле него вмиг будто из неоткуда появились два огромных камня-валуна. Вскоре Крис протяжно и громко вздохнул:

— Ах, точно, здесь все и началось! Но тысячу лет назад!

— Но я неплохо хранил воспоминания! — старик вскинул руку, бросив на стол большой сверток бумаги.

Двэйн торопливо развернул его и увидел человеческий портрет. Очевидно, гравюре было около тысячи лет, однако сохранились они просто замечательно благодаря чарам Криса.

Двэйн был знаком с подобным гравюрным искусством по урокам истории, что посещал в детстве:

— Это рисунок кисти самого Арагона, не так ли? — спросил Двэйн.

Гравюра же изображала довольно приятное женское лицо, которое Двэйн охотно разглядывал с разных ракурсов.

— Ви… Вивиан?! Нет! Лолита?! — Двэйн внезапно назвал имя девушки, которую, как ему недавно казалось, он никогда не знал…

— Неплохо, Двэйн… — усмехнулся старик Крис.

— Это Лолита, возлюбленная Арагона. Неудивительно, что узнал её…

Что ж, должен сказать, что недавно у меня еще оставались сомнения касательно того, точно ли ты потомок Арагона, однако сейчас у меня нет и малейшего сомнения в этом. Я давно приметил твою схожую с Арагоном внешность, однако лицо еще не есть главная черта… но ты и вправду выглядишь как тот самый Арагон, которого я встретил здесь же тысячу лет назад! Он был истинным подарком Неба. Хоть ты и похож на него, но он был куда сильнее и могущественнее тебя. По сравнению с ним, ты лишь жалкая пародия! — Двэйн слушал, не говоря ни слова.

— Однако, мой дорогой Двэйн, К счастью, Арагон оставил мне пару своих картин, как я уже говорил, эту девушку Арагон называл любовью все жизни… ах, эта романтичная человеческая любовь… да, ты и вправду похож на своего предшественника, что был здесь тысячу лет назад… я видел, как ты дрался с тем монстром снаружи… надо сказать, что, по сравнению с прошлым разом, это было просто шедеврально. Я смотрю, на этот раз у тебя есть стрела света… замечательная вещь!

Те три условия, что я назначил тебе, были назначены неспроста… одним из них было убийство небесного посланника. Я должен сказать, эта задача практически невыполнима для людей…

— Но… откуда ты знаешь, ты ведь был заперт здесь все это время? — недоуменно спросил Двэйн.

— Один человек заходил сюда не так давно… кажется, его звали Гендальф… да, точно! Гендальф!

— Зачем же тебе убийство небесного посланника?

— Просто проверка! Мой человек должен обладать феноменальным могуществом! Если бы ты не смог убить небесного посланца, то я бы не стал иметь с тобой дела…

— А эта тварь снаружи? Что это?? — возмущенно спросил Двэйн.

— Во-первых, только я зову его тварью, а ты не имеешь права так его называть…

— Как ты смог подчинить его своей воле?

— Это божество этого мира! — ответил старик.

— Божество!? Но как такое возможно?!

— Он охраняет меня, но иногда мне жалко его…

— Да не может быть! Боги так не выглядят и точка! Чей он бог? Эльфийский? Гномий? Орочий?

Двэйн почувствовал, что у него кружится голова и подкашиваются ноги.

— Видишь все, что вокруг тебя? Все это принадлежит Ему! Как ты еще не понял этого?

Но неужели… — в полголоса пробормотал Двэйн.

— О даа… — ответил Крис.

— Но ведь это не дракон, как такое возможно!? Он говорил на драконьем наречии.

— Как такое возможно!????!!!

Крис расхохотался настолько сильно, что из его глаз потекли слезы.

— Время меняется, парень… и драконий язык тоже претерпит кое-какие изменения… Тебе всего-лишь посчастливилось встретить наиболее сложное из драконьих наречий… ведь это наречие принадлежит драконьим богам…

Тут у Двэйна наконец отвисла челюсть…

— Драконьи… божества?! Стало быть, я подрался с драконьим божеством, и теперь сижу тут и разговариваю с тобой… да я и вправду крут! Но если это истинное божество, то с какой стати оно заперто здесь?! И почему оно не смогло уничтожить меня?

— Все очень просто… другие боги лишили его сил… — огорченно пробормотал Крис и сплюнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 554. Падение**

Решил поиграть… с волей драконьих Богов? Двэйн молчал, не выговаривая ни звука.

Драконьих? Действительно ли драконьих?

Паренек с огромной головой тоже сидел, не издавая ни звука… Двэйну все время казалось, что его огромная голова напоминала… впрочем, об этом можно и умолчать… лицо Двэйна онемело и он был неспособен выражать какие-либо эмоции, потому он просто сухо заговорил:

— Драконьи повелители… я так понимаю, Богиня их знатно потрепала…

— Конечно… а как же ты думал… В глубокой древности, когда этот мир еще не знал человечества, его населяли драконы… драконья гора же вовсе не была единственным прибежищем и священным местом. Кто бы знал, что сама природа окажется столь неблагосклонной к драконам… при первой встрече Двэйна с драконами те питали искреннюю ненависть ко всему роду людскому. На протяжении сотен и тысяч лет драконы были заперты в своей резервации, именуемой Драконьей горой. Казалось, драконы и так были сыты по горло, и вот Богиня вновь изволила претворить свою ужасную волю в жизнь. Что ж, временами воля Небожителей и вправду бывает ужасна. Так драконы и стали существами без роду и племени…

— Но… я не понимаю… — вымолвил вполголоса Двэйн.

— Если верить сказаниям о прошлом, то много тысяч лет назад драконы не бились вместе с людьми, не участвовали в священной войне… почему же тогда Богиня покарала их?

Крис задумчиво и скептически посмотрел на Двэйна.

— Парень, да что ты знаешь о прошлом? — бросил пренебрежительно Крис.

Двэйну же гордыни было не занимать, он всегда считал себя знатоком прошлого, а потому не был готов согласиться с Крисом.

То есть, столь великий и могущественный род… так вот просто оказался подмят какой-то феей-небожительницой, да еще и с обманным маневром?

— Что ж… я и вправду не знаю многого… — склонил голову Двэйн.

— Что же ты молчишь тогда? — спросил Крис.

Двэйн пытался состроить из себя наивного простака, что ему почти не удавалось, и старый плут Крис, учуяв неискренность Двэйна, усмехнулся:

— Не пытайся завербовать меня, сынок, я видел твой эльфийский лук… это одно из чудесных оружий этого мира… Я уверен, что ты не настолько наивен, насколько пытаешься казаться… сколько ты узнал за последнее время?

— Что ж, не будем опускаться до игр в угадайку…

— Я и не за этим пришел, Крис… — подняв руки над головой, сказал Двэйн.

— Я многое знаю, но все же в моих знаниях еще полно пробелов… в мире людей известна одна сказка… сказка о демоне и молодой красавице!

Двэйн вкратце изложил Крису содержание этой истории, суть которой в том, что демон влюбился в красавицу и поведал ей все о своих слабостях, та же, в действительности, оказалась Богиней, которая не проминула этим знанием воспользоваться.

— Что ж, омерзительная история… — заключил Крис.

— И то верно… — согласился Двэйн. — Наверное, это Арес тебе её рассказал. Этот парень охоч до таких слезливых историй о банальной глупости… он всегда был тухлым яйцом.

Двэйн невольно закашлялся. Арес? Тот парень, что с драконьим копьем в руках некогда вступил в открытое противостояние в демонами? Тухлое яйцо??

Что ж, если такой, как Арес – тухлое яйцо, стало быть, нет в этом мире достойных… одни твари дрожащие!

— Что ж, Двэйн, чувствуется мне, нам стоит начать с начала… Знаешь ли ты, Двэйн, сколько сильнейших божеств было в этом мире до появления здесь свободных народов, во время его основания?

— Арес, бог войны, Богиня-мать людей, Бог зверей, Бог эльфов, гномов, хмм… кажется, еще драконий Бог был… ну и, конечно же, демон тьмы… Итого – девять!

— Ложь! — сухо бросил Крис, помотав головой в знак отрицания.

— Всего их было шесть. Шесть сильнейших божеств. Кто сказал тебе, что демон тьмы был божеством…

— А как же… Демон Тьмы…

Двэйн растерянно глядел в насмехающиеся глаза Криса.

— Что ж, придется вновь преподать тебе урок, Двэйн…

Крис добродушно взглянул на Двэйна:

— Да не переживай ты так, это свойственно для тебя… ты не жил в ту эпоху и едва ли можешь представить себе то время

Крис говорил спокойно и размеренно, ведь понимал, насколько разняться поколения и эпохи. В конце концов, он вымолвил одну фразу:

— Что ж, прекрасно!

Представления Двэйна об эволюционном типе развития мира и человечества в действительности не слишком соответствовали действительности и не слишком подходили под этот мир в целом. Двэйн искренне считал людей существами, произошедшими от обезьян и мартышек. Но ведь этот мир, помимо людей, населяли еще орки, и эльфы, и гномы, драконы… да и прочие создания, которые могли оказаться жителями этой земли.

Конечно, были еще и стертые с лица земли историей демоны и духи, которых некогда считали сильнейшими из живущих существ. В какой-то момент все они объединились, образовав одно большое скопление энергии, способное обрести телесную оболочку. Их сила вполне была сравнима с человеческой, но вот внешность была бы, скорее, орочьей…

Согласно слухам, в последнее время орки стали больше и сильнее людей. А некоторые из них обладают магией ничуть не хуже, чем у эльфов. Продолжительность жизни же демонов составляли около двухсот пятидесяти человеческих лет. В некотором роде это были совершенные существа. Кто бы мог себе представить, если бы род людей обладал свойствами и способностями демонов. Непременно, люди бы мгновенно стали беспрецендентными хозяевами этого мира. Двэйн призадумался:

— А что остальные народы… попадут в рабство?

Ответ Криса шокировал:

— Деградация. И подчинение. Демоны пошли бы в своем развитии гораздо дальше. Они строили бы огромные города и культурные центры.

— Что бы ждало их после того, как они достигли бы апогея…

— Их ждала бы вполне обычная для подобных народов участь… потеря цели, смысла существования, а вместе с тем и упадок цивилизации…

Голос Криса был мрачен и безрадостен!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 555. Одна красивая овечка**

В то время орки являлись теми, кто выполнял тяжелую работу, демон мог размахивать железным хлыстом и бить орков, заставляя их носить на спине тяжелые булыжники и сооружать башню для демона, строить городскую стену и город… Эльфов притесняли, а жизненно необходимые для них леса вырубали. Гномы являлись шахтерами. Копали днями и ночами чтобы в конце концов добыть полезные ископаемые, послушно отдавая больше девяноста процентов добытого тому, кто находится у власти. Человеческий род был рабским. Будучи слугами, они были еще и клоунами в окружении демона. А драконы?

— Домашние питомцы и только, — во взгляде Криса можно было прочитать легкую жестокость. — Ты знаешь Колизей? Арагон сказал, вы, люди, любите развлекаться, ловить диких зверей, запирать их в клетки или в Колизей, смотреть, как они убивают друг друга.Такие кровавые игры – самое лучшее развлечение для людей высшего общества…

Двэйн открыл рот и ничего не мог сказать.

— С ними поступали так же, как и вы, люди, поступаете сейчас. Демоны держали у себя в Колизее драконов. Смотрели как они убивают друг друга, считали, что это весело. На каждое соревнование драконов в огромном Колизее собиралось больше десятка тысяч аристократов. Демоны постепенно менялись, они вознеслись над всеми родами на вершину аристократов! Они стали жестоки и лишились разума. В то время один демон-аристократ мог обладать тысячами или даже несколькими десятками тысяч рабов, включая все роды. Дома, в которых они жили были сооружены орками, волшебные игрушки были обрамлены камнями, которые добыли гномы. Еда, что они ели, одежда, что они носили, были произведены людьми – рабами. Чтобы развлечься, они смотрели, как несколько драконов убивают друг друга. Так и проводили свое время. Пока их род не достиг совершенного могущества… Затем демоны стали абсолютно невежественны. Простые плебеи среди демонов тоже стали частью высшего общества. Они были вольны убить любого, кто не живет жизнью демона. Однако такого рода деяние не подвергалось наказанию. Кроме того, оно могло быть рассмотрено, как вполне разумное действие. Верховная жизнь демонов стала бесконечно разлагаться, — отметил Крис, — демоны ошибочно полагали, что мозг дракона обладает укрепляющими свойствами, аристократия наперебой стала употреблять мозг дракона. Они стали считать, что эльфийки лучшие фаворитки. Таким образом, эльфы были вынуждены приносить членов семьи в качестве дара. Если этого не сделать, то демоны брались за нож мясника. Дело дошло до того, что в какой-то момент демонам надоело как прежде носить одежду в китайском стиле. В то время стало считаться красивым носить шкуру животных. Шкуры обычных диких животных казались низкосортными. Они стали убивать орков, снимая с них шкуру, как самую дорогую одежду – представьте, каково было оркам смириться с такого рода трагической судьбой.

Что касается гномов… спасибо Богу! Гномы не обладали такой шкурой и красивой наружностью. Однако гномы обладали талантом, так привлекавшим Демонов – талант добывать руду.

— Ты думаешь гномам нравилось жить в темных пещерах? — засмеялся Крис. — Большая часть живых существ на земле любит солнечный свет, а жизнь гномов протекает в пещерах. Даже если ты обладаешь талантом добывать руду, то вряд ли ты захочешь жить в пещере круглый год. Они это не любили, но были вынуждены это делать. Демоны требовали колоссальное количество руды. Находясь в полном подчинении, гномам только и оставалось, что бесконечно работать.

Падение власти демонов происходило не за короткий промежуток времени и даже не за сотни лет, а длилось очень долгое время. Они выстроили каждый маленький и большой город, каждый из которых построен на крови и костях других живых существ. В какой степени положение других родов было низким?

Если эльф являлся главой своего племени, то во время контактов с простыми демонами этот эльф обязательно преклонялся перед ним. Если этот эльф имел дело с аристократией демонов , то он был обязан встать перед ними на колено и целовать их ноги.

У демонов также существовал еще и ужасный ритуал жертвоприношения. Такого рода ритуал назывался — храмовый праздник Демона. Для остальных же он был сущим кошмаром. Раньше такой обычай, как кровавое жертвоприношение был весьма и весьма распространен.

Перед высокими башнями находились огромные площади. В центре таких площадей обычно размещались большие круглые алтари… Посередине была пустота, а вниз уходило неисчисляемое количество трубопроводов. Под площадью, в самой земле, были выкопаны большие пустые бассейны. Каждое место жертвоприношения наполняется безгрешными родами и созданиями, как говорится — чистыми созданиями. Среди них люди – молодые девушки и юноши, или же эльфы только-только достигшие совершеннолетия, младенцы орков, только что родившиеся. Все живые создания подвергались кровавому жертвоприношению, наполняя до краев пруд крови. Масштаб кровавых жертвоприношений варьировался. Согласно записям, самый масштабный произошел в столице демонов, тогда было убито четырнадцать тысяч людей, шесть тысяч орков и сотни эльфов.

Кровавое жертвоприношение совершалось два раза в год. В то время на материковой суше стояло множество городов демона. Поэтому существовало и множество башен, где совершались жертвоприношения. Можете представить, сколько жизней было принесено в жертвоприношение каждый год.

Во время того как умирали аристократы также совершались жертвоприношения. Демон собирал всех рабов аристократа и совершал над ними такой же ритуал.

— Крайняя степень безумства, — высказался Двэйн.

Произнеся эти слова, он получил одобрение от Криса:

— Ты прав, в то время все Демоны впали в безумство. У них не было ни целей, ни разума, и целые роды подвергались этому безумству.

— Так, а что же насчет Бога? – задал очень колкий вопрос Двэйн. — Ты сказал , что не одобряешь поступков демонов. Являясь богом демонов, неужели Дьявол не знал этого? Неужели он не знал, что происходят такие безумные обряды?

— Мое дитя, ты должен понять одну маленькую вещь… в этом мире нет такого понятия, как Бог, — Крис засмеялся. — Так называемые Боги — это создания чуть сильнее чем простые существа. Таков Бог людей, орков, гномов, эльфов и Демонов тоже.

Сказав это, Крис посмотрел на Двэйна и спросил:

— Давай предположим, если бы ты был вождем, и твой народ угнетал бы другой народ. Вы бы ели мясо, носили бы шкуры животных, а на праздники забивали бы множества скота. Стал бы ты обвинять свой народ в таких поступках? Стал бы ты жить ради быков и коров, при этом вместо животных убивать свой народ?

-Конечно, я бы так не смог, — помотал головой Двэйн.

И внезапно в его голове всплыла фраза, когда-то сказанная им, что если ты можешь выбрать только одного человека, который будет жить, то… в таком случае, не надо никого выбирать, должны умереть все люди.

— Сильный бог становится божеством для каждого. Особенно для того, кто находится в рабстве. Они начинают неистово ему поклоняться. Они возлагают надежды на великое божество, которое будет их защищать и вести, сможет уберечь от трагической участи. Такая непоколебимая сильная вера обожествляет род.

Бог демонов является для них ангелом. Возможно, ты думаешь, что демоны очень грешны перед другими родами. Но проблема того времени заключалась в том, что в глазах демонов другие роды не были с ним равны. Они присваивали статус всем остальным точно так же, как люди сейчас присвоили статус скоту. Люди считают само самим разумеющимся, что лошадь используется для езды, быки и бараны в качестве пищи, собаки для охраны дома, а леса беспощадно вырубаются. Кто-нибудь из людей считает такого рода поступки отвратительными?

Возможно, точно такое же отношение у демонов и было к другим родам. Как и наше отношение к лошадям, собакам, скоту и лесу. Так как ты человек, у тебя нет чувства солидарности к животным, которых поработило человечество. Однако ты чувствуешь сейчас неприязнь к демонам. Все потому, что ты человек! И ты не можешь представить человека рабом. Ты не можешь сейчас сказать, что тебе жалко убитых животных или лошадей.

Слова Криса были весьма резкими и жестокими, но у Двэйна не было и шанса отрицать сказанное – ведь это была правда

— Хорошо, давай поговорим про историю «Дьявола и девушки», — посмеялся Крис с сарказмом. — Ты слышал эту историю, я не отрицаю ее действительности, всего на всего уточню про два абзаца из истории. Два абзаца из рассказа было упущено.

Двэйн сразу воодушевился.

— Во-первых, человеческая богиня самовольно посвятила себя Дьяволу. Однако не заметил ли ты кое-что странное? Дьявол – это тоже демон. Почему же он полюбил человеческую богиню? Это действительно сложно понять… стоит иметь ввиду, что человеческий статус в то время был, как у скота. Ваш человеческий лидер смог бы взять в жены овцу или козу? Даже если овца очень красивая? А?!

Двэйн застыл от удивления. Похоже, это и правда был один из аспектов, который был упущен.

— Ни один человеческий лидер никогда бы не влюбился в красивые глаза овцы. В те времена, во времена статусов и положений, человеческая богиня в глазах демонов, вероятно, имела статус ни чуть не выше овцы. Какова вероятность всего этого? Приведу одну подходящую метафору: можешь представить, что президент США женился на королеве маленькой африканской страны?Восстание произошло слишком рано, — Крис объяснил, — До того как стать сильными, демоны также сопротивлялись кровавому давлению, а другие роды не имели успеха. Демоны были мудры, они четко определяли свое будущее. Несмотря на то что Дьявол являлся наивысшим божеством демонов, он не мог остановить, те безумства, что творили демоны. Он не был столь всемогущим богом. Он всего-навсего наделен силами лишь из мифов.

— Он не мог рассматривать для своего рода такую судьбу, как полное уничтожение. Он просто выбрал наиболее вероятный путь — приложить все свои силы, чтобы избавить демонов от участи рабства. Со временем он хотел также поднять статус и других родов. Как это еще можно сделать, если не взять в жены одну из человеческих богинь? Можешь себе представить, если женой Дьявола становится человеческая богиня, то положение людей станет намного выше!

После Крис сказал Двэйну то, чего тот не знал:

— Первый параграф упущен: Дьявол не был влюблен в человеческую богиню, он просто женился на ней. На самом деле, Бог демонов пытался породниться с людьми или с эльфами. Упорные эльфы предпочли умереть, чем преклониться. Они выбрали смерть всего рода, но не подчинение. В то время как человеческая богиня дала согласие Дьяволу. Таким образом, говоря о том, кто и в кого был влюблен в этой истории, то, скорее всего, это богиня людей влюбилась в бога демонов. А Бог Демонов просто женился на красивой «овечке».

Двэйн хотел было рассмеяться, но чувство абсурда помешало ему это сделать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 556. Закулисье недостающего параграфа**

Будь то человек, орк, эльф, гном, дракон или кто-то другой, все они создали себе богов, так или иначе, сами же придали богам религиозный оттенок. Во время того как верующие становятся невероятно одержимыми религией, они помещают его в туман загадки и таинственности, придавая божеству оттенок сакральности.

Эти выдуманные божества вовсе не сильнейшие. С одной стороны, у них есть некоторые сверхъестественные способности. С другой стороны, они приносят верующим множество разочарований, так как они вовсе не обладают чудесными свойствами.

У этих сильных божеств тоже есть свой характер. Они могут испытывать жалость, а иногда и чувство любви. Союз бога демонов и человеческой богини становился все более важным и необходимым. Но то была только необходимость.

Бог демонов надеялся использовать этот способ, чтобы предотвратить разложение и упадок власти демонов, а также исчезновение других народов. Можно ли этот вариант рассматривать, как мирную революцию?

Все это не было связано с любовью или с красотой. Можно назвать это событие, как «политический брак».

— Это… так смешно, — сказал Двэйн, не улыбаясь при этом.

Напротив, его лицо было очень серьезным. Он покачивал головой и раз за разом вздыхал. Внезапно он выпалил вопрос, который возникнет у любого человека, который услышит эту историю:

— Что же было потом? Что же было потом?

— История о Дьяволе и девушке, весьма проницательная. Вся ее тема сводится к предательству. Измена в любви — вот в чем трагедия.

Однако раз уж мы признали этот брак «политическим», то о какой любви может идти речь. Раз здесь нет любви, то о какой измене можно говорить? А нет измены – нет трагедии.

Двэйн внезапно понял, что история Дьявола и девушки не имела никакой критики. На что это похоже? Это похоже на «Ворота Расёмон» (рассказ Акутагавы Рюноскэ), каждый истолковывает по-своему, со своей точки зрения. Каждый по-своему трактует детали этой истории, неосознанно стремясь представить ее в выгодном свете. По версии Ареса, когда он рассказывал эту историю, он сам и дьявол стали жертвами богини. Арес ничуть не врал, он просто получил личную травму, и пытался рассказать этот отрывок истории, принимая на себя роль «любви», чтобы богиня заплатила за предательство. Это была не намеренная ложь, но человеку свойственно приукрасить. Арес был богом войны, но он принадлежал к человеческому роду. По версии Криса, эта история звучит несколько иначе. И какая из них является правдой?

— Они обе правдивые, — улыбнулся Крис. — Поскольку Арес побоялся рассказать тебе некоторые обстоятельства, которые он и не знал вовсе, он рассказал историю со своей точки зрения. Например, как я только что рассказал первый, недостающий параграф. Любовь такая вещь, возможно, Арес был любовью богини, поэтому считал себя жертвой, дабы обмануть собственное сердце. Он мог просто придать любовную окраску всем этим событиям, прямо как ребенок. В действительности такой романтики не существует. О да, романтика — то, чему учил меня Арагон. Второй абзац был упущен , — улыбнулся Крис.

Сердцебиение Двэйна внезапно участилось. Он заметил, что каждый раз, когда Крис рассказывает такого рода удивительные истории, он улыбается. Слова, которые он вскоре произнесет, будут своего рода испытанием человеческого сердца – обязательно будет душевная история.

— Пропущенный второй абзац… хорошо. Мы все еще говорим об истории Дьявола и девушки. Она вышла за него замуж, но как долго это продлилось?

Двэйн оцепенел. Действительно, как долго?

— Если это просто сказка, то детали здесь неважны. Стоит отметить лишь то, что, выйдя за него замуж, она обрела его доверие. Все очень просто и между тем не хватает деталей. Сколько продлился брак Дьявола и девушки, прежде чем он распался? День? Месяц? Год? А может, десятки лет?

Важно ли время? Конечно, важно! Очень важно! Брак, о котором говорил Крис, был основан не на любви. Это был полностью политический брак. Так как же она смогла утратить его доверие?

— Шесть лет два месяца и девять дней,- выпалил Крис точное число абсолютно уверенным тоном, не давая Двэйну и шанса усомниться.

— Версия, которую ты знаешь, уже знакома мне. Несколько других сильных богов организовали заговор. Своими силами они создали сильнейший артефакт, копье Лонгхус. То копье, безусловно, одно из самых мощных оружий в истории.

Сказав это, Крис тихонько вздохнул. Тон его речи был наполнен насмешкой, однако имел в себе нотки печали. Его слова заставили Двэйна почувствовать что-то странное.

— Это все и правда уличная лирика, — сказал Крис

— В конце концов, существует ли любовь? Если нет любви, то откуда взяться доверию? Если нет доверия, то существуют ли измены? – Двэйн задал ключевой вопрос. — Желая заполучить хитростью доверие дьявола, узнать его тайны, что сделала богиня? Поскольку ты отрицаешь существование любви, тогда в чем правда?

Крис спокойно выслушал вопрос Двэйна, но не стал сразу на него отвечать, а медленно встал на ноги, тщательно потянулся и с энтузиазмом обратился к Двэйну:

— Ах, сколько лет прошло. Очень грустно говорить об этих событиях опять! Я никогда не был так нетерпелив… но было бы неплохо выпить сейчас чашку чая.

Сердцебиение Двэйна участилось, он развязал узелок на тканевом мешочке, внутри которого хранился чай «Снежный лотос», привезенный им с Гималайских гор, а также бутылочка свежей воды. Вскоре чай был готов. Чтобы вызвать интерес Двэйна, Крис сделал равнодушный вид. Его взгляд был пустым и направленным на стену, переливающуюся разноцветными камнями. Казалось, он медитирует. Двэйн поставил перед ним чашку с чаем, но Крис вздохнул и сказал:

— Спасибо за твою доброту, но я не могу насладиться этим прекрасным чаем.

— Почему? — конечно же, спросил Двейн.

С устрашающей улыбкой Крис протянул руку и слегка погладил чашку. Затем его чашка проникла сквозь его руку.

-Видишь это? Я призрак, у меня нет тела. Тысячи лет существует лишь моя душа.

Глядя на шокированное выражение лица Двэйна, Крис слегка улыбнулся:

— Хорошо, прежде чем ответить на твой вопрос, я должен сначала рассказать… о моей личности. Я — Крис, слуга дьявола. Но я думаю, ты обязательно спросишь, почему богиня посадила меня здесь на тысячу лет. Для того чтобы я был в заключении, мне приставили дракона в качестве охраны. Великая честь для простого слуги, не так ли? — Крис посмотрел в глаза Двэйна и сказал. — Хорошо, я знаю , что рано или поздно ты спросишь меня об этом, поэтому, опережая твой вопрос, отвечу на него.

Он уставился на чашку чая, горячий пар из которой проникал в его глаза. Он беспомощно улыбнулся:

— Честно говоря, я не простой слуга

Двэйн ничего не говорил, ожидая, когда Крис продолжит рассказ.

— Я сказал тебе, что Дьявол не обладает божественными силами, — Крис холодно усмехнулся. — Двэйн, какой у тебя сейчас ранг? Святой? Ты осознаешь свой уровень власти?

— Ранг святого подразумевает, что если вы осмысливаете божественную природу, то вы достигаете ранга выше Бога, — Двэйн попытался объяснить свое видение.

-Хорошо сказал, — скривил рот Крис. – Так, говоришь, выше Бога?

Это был вопрос, на который Двэйн не мог ответить. Потому что, будь то Байхэчоу или бог войны Арес, никто из них не смог превзойти уровня Бога. Представления Двэйна о силе и власти были основаны на том, что он слышал от тех двоих. Кто находится на вершине власти, он не мог ответить.

— Законы власти заключаются в контроле времени и пространства,- промолвил Крис. — Все же в этом мире нет религиозного бога. Ранг Бога отнюдь не означает всемогущество, хотя различия в рангах все же есть. Высочайший ранг дает возможность контролировать пространство и время. Ранг бога дает возможность безгранично контролировать. Похоже, сейчас все полагают, что это конец.

Двэйн сиюминутно выпалил:

— Но это ведь не конец, верно? Дьявол ведь не превзошел Бога?

— Создавать жизнь, — улыбнулся Крис неприятной улыбкой, — очень интересно. В религиях различных родов, Бог наделен способностью создавать вещи. Оказывается, чтобы усилить святые свойства божества, народ включает свою фантазию. Они начинают думать, что во власти бога контролировать время и пространство. Вплоть до того, что это божество может создать собственное пространство в другом мире и контролировать его. Но… похоже, что сила божества едва ли всемогуща. Они не обладают такой способностью, как… творить… проще говоря, создавать новую жизнь!

— Создавать жизнь? – нахмурился Двеэйн.

— Да, создавать жизнь, — засмеялся Крис. — Не нужно мне рассказывать, как размножаются живые организмы, неважно, люди это или животные. Ведь на самом деле – это не сотворение жизни. Это обычное копирование, копирование жизни. Я слышал кое-что о сотворении настоящей независимой жизни. Таким образом, чтобы быть выше Бога – нужно уметь сотворить жизнь. Это и есть знак всемогущества.

Двэйн замолчал. Нужен свет – есть свет. Нужен мир – есть мир. Нужно время – есть время. Бог – действительно силен, он может сотворить что угодно, создать еще одно пространство, но… сотворение жизни ему не под силу.

— Дьявол смог это сделать, — тихо произнес Крис. — Сотворить жизнь. Он создал меня. Об этом знают лишь двое – Дьявол и его супруга, богиня. Я собираюсь рассказать недостающий фрагмент истории. О нем знают лишь трое – я, Дьявол и богиня. За время их шести лет двух месяцев и девяти дней совместной жизни произошло одно событие.

Двэйн в этот момент выпучил глаза.

— Беременность богини, — сказал Крис и… в эту секунду Двэйн упал со стула!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 557. Спрятанные «сокровища» дьявола**

Двэйн сильно упал. Упавши со стула, он лежал ничком к земле. Подняв голову, он округлил глаза и взглянул на Криса. После задал глупый вопрос:

— Богиня забеременела… от кого??

Крис безрадостно взглянул на Двэйна:

— Ты думаешь, в наше время в нашем мире, кто-то бы посмел вступить в тайную связь с женой самого Дьявола?

Двэйн задержал дыхание. Однако он не сразу поднялся, а лишь присел на земле и с трудом произнес:

-То есть Дьявол и богиня… имели потомков?

Боже мой! Это ни что иное, как сплетни! Дьявол и богиня имели потомков… так много вопросов решается сразу.

Дьявол не был влюблен в богиню, но богиня вошла к нему в доверие… почему? Да потому что эти двое имели потомков! Богиня, может, и не была его любовью, но она была матерью его ребенка! Достаточно весомая причина?

Тот ребенок был незапланированным. Возникшие в дальнейшем события, полностью были разрушены одним маленьким существом. Потому что… ребенок Дьявола и богини появился необычайно изумительным образом.

Крис внезапно нахмурил брови, кажется, он не знал, какие слова употребить, чтобы описать ситуацию, немного подумав, шепотом произнес:

— Дарованный небом.

Он, кажется, не был точно уверен, что это словосочетание подходит. Обладая почти идеальными чертами, возможно, самыми лучшими от рода демонов и людей. В результате слияния двух родов, родилось дитя с самыми лучшими качествами, заставив оба рода испытать чувство страха и волнения. Раньше считалось, что род демонов самый величественный в мире, обладающий могущественными силами, магией, разумом и долговечной жизнью. Однако у демона была одна ахиллесова пята.

Не успел Крис договорить, как Двэйн выпалил:

— Ты имеешь в виду рога? — сказал он и потрогал голову, где в волосах что-то выпячивалось.

— Да, я имел в виду его рога. Рога – слабое место демона, в них сосредоточена большая часть его силы. Люди всегда завидовали демонам, что у тех есть такой источник силы. Однако это недостаток, ведь если эти рога отрубить, то демон в миг ослабеет, – его сильнейшее тело истощится, а магия рассеется.

Интонация Криса становилась все причудливей и взгляд тоже:

— Один демон потерял рога и очень быстро ослабел, стал похожим на… на…

— На человека? – выпалил Двэйн и сразу посмотрел на Криса.

Однако Крис все так же сидел с причудливым выражением лица. Какое-то время они ничего не говорили, просто смотрели друг на друга, царила странная атмосфера. Спустя долгое время Крис закашлял и прошептал:

— Да, верно, как человек. И… это так удивительно, да? Правда удивительно, как могучий демон без рогов становится обычным слабым человеком… Другими словами, на самом деле, демон отличается от человека лишь рогами.

Двэйн внезапно словно почувствовал удар молнии, подсознание бормотало:

— К тому же внешность человека и демона очень похожа, они даже не имеют особых различий… Крис, что ты имеешь в виду?

Крис закрыл свой рот и уставился на Двэйна. Он ничего не говорил, но казалось, его глаза отражают все то, что он хотел сказать. Раз уж Крис ничего не говорил, то Двэйн начал:

— То, что ты сказал… вполне вероятно. Люди и демоны имели кровное родство, — Двэйн сжал кулаки и, скрипя зубами, сказал. — Вплоть до того, что люди и демоны это один род! Предположим, что демоны на самом деле являются людьми, они всего лишь эволюционировали из простых людей и стали еще сильнее и могущественнее, тем самым образовав новый род.

Крис, вопреки ожиданиям, выглядел несколько неуверенным в себе. Его взгляд ускользнул, и он посмеялся сквозь слезы:

— Двэйн, Двэйн… Скажи ты эти слова в то время, тебе бы отрезали язык, а потом закопали бы живьем или повесили. В то время демоны были самым почитаемым родом, а люди были рабами. И ты посмел сказать, что они представляют собой один и тот же род… ха-ха.

Двэйн нахмурил брови, проигнорировав насмешки Криса. Однако с усилием махнул рукой, словно пытаясь пропустить эту идею мимо себя, и быстро произнес:

— Что я сказал, не так важно. Важно, что демоны мыслили так же?

Он задрожал от страха, потому что демоны и люди никогда не связывались браком. В то время у некоторых демонов были наложницы эльфийки, либо люди. Но они не допускали возможности оставить потомство от таких союзов. Случайно рожденные дети от таких браков тотчас же топили, не давая им возможности выжить. Я так спокойно это рассказываю, боюсь, ты не ощутишь всего смысла. В те времена демоны превозносили себя, свое единокровие. И было недопустимым, чтобы другой род запятнал их чистокровие. Поэтому смешанные браки едва ли существовали, а рожденные от таких союзов тот час же истреблялись. Ребенок дьявола и богини является «уникальным».

— И какими же особенностями этот «уникальный» ребенок обладал? – спросил Двэйн

-Во-первых, у него были все преимущества от дьявола, и даже больше… Во-вторых, это дитя с рождения не имеет рогов, а выглядело полностью как человек. Человеческое дитяс человеческим телом, обладающее силами демона, но не имеющее рогов, — интонация Криса сразу стала грустной. — После рождения этого ребенка дьявол решил, что он опасен – этот ребенок должен быть упрятан. Люди не должны были знать о его рождении, все держалось втайне и не распространялось.

Двэйн слегка кивнул головой. Тогда царило всеобщее помешательство и гордость за род демонов. В то время родившийся у великого вождя демонов и человека ребенок (так похожий внешне на людской род) мог запросто сокрушить веру в дьявола. Мог заставить целый род демонов впасть в безумие

— Для того ребенка не надо было уготавливать пилюлю бессмертия, от рождения он обладал магией, дарованной небом. Не нужно было крепнуть, от рождения он обладал могучим боевым искусством демона. Не нужно было учиться, он был рожден со знаниями на два века назад. Он был невероятно силен, но все же он был ребенком…

Крис внезапно сказал:

— Много лет назад я даже думал, что слово «Бог» подходит больше для ребенка. Маленькое дитя от рождения обладало всем – сила, интеллект, мудрость и крепкое тело. Вплоть до того, что я стал испытывать страх, что дитя обретен невиданные силы. Ребенок становился все сильнее и сильнее, и скрывать его тоже становилось сложнее, — Двэйн кивнул головой, выражая понимание.

— В то время дьявол был обеспокоен: разрешить ли демонам породниться с людьми? Факты свидетельствуют, что рожденные потомки будут еще сильнее. Возможно, появился бы новый род демонов и людей, Крис засмеялся и добавил. — И род демонов бы не исчез.

— Но между другими богами развязалась бы война, — вздохнул Двэйн.

— Да, война между богов — первая война в мифологии, — Крис закрыл глаза, кажется, он не хотел, чтобы Двэйн видел в них печаль. — Многие сильнейшие боги объединились с дьяволом. Общими силами они усовершенствовали сильнейшие артефакты, сделав так, что эти артефакты вобрали в себя все их силы, а также Ареса. Арес не побрезговал стать слугой во дворце дьявола, хотя был одним из сильнейших богов в те времена. Весьма необычная роль для него. Однако дьявол достаточно быстро смог поднять статус человека и предотвратить распри между родами. Он принял Ареса в свои ряды слуг, и отвел ему почетное место в своем замке, Арес стал караульным. Род эльфов уступал по статусу лишь демонам, поэтому один из эльфов занимал так же почетное место в замке дьявола.

Двэйн кивнул. Он сразу вспомнил, как замок Дьявола, где караульным был эльф.

— Ирония в том, что Арес в итоге предал Дьявола, а вот эльф служил верой и правдой. Можно сказать, род эльфов очень достойный и преданный.

— В итоге той войны, богиня, что вошла в доверие дьяволу, отрезала ему рога. Когда замок дьявола был осажден, караульный эльф принял на себя угрозу, а Арес взял в руки копью и бросил вызов Дьяволу, — Крис засмеялся. — Бывает удар в спину, наверняка, ты знаешь.

— Что насчет тебя? – Двэйн взглянул на старика. — Почему богиня заперла тебя здесь?

— Потому что… — уголки рта Криса задергались. — Во время войны дьявол отпустил меня и сказал бежать, однако я был единственным, кто знал про рожденного ребенка. Дитя было упрятано дьяволом в секретном месте, которое было невозможно найти! Никто бы не смог его найти… кроме меня. Богиня хотела знать, где ее ребенок и достаточно было спросить меня, но я бы не сказал. Поэтому она заточила меня здесь навеки.

Двэйн фыркнул:

— Не думаю, что богиня хорошая мать, ради ребенка она не могла выпустить тебя?

— Конечно, богиня продумала, что сделать со своим мужем. Если она так поступила с дьяволом, то какие чувства у нее есть к этому ребенку? Однако она никогда бы не нашла своего ребёнка, дьявол позаботил ребенка. Я всего лишь слуга, но никто кроме меня не ведал об устрашающей силе. Об этом задолго до этих событий знал только я, поскольку охранял этого ого ребенка. Важно не только, что дьявол спрятал ребенка, но иеще некоторые вещи. Их желала заполучить богиня всем сердцем и душой, я не давал ей сделать этого, поэтому она заточила меня здесь. Даже если бы богиня не нашла эти вещи, будь уверен они бы так или иначе навредили этому миру.

Глаза Двэйна заблестели:

— Это сокровища упрятанные дьяволом?

— Можешь называть это сокровищами, но это слишком банально звучит. То место содержит в себе великую силу, способную возродить род демонов, его могущество. И вновь подвергнуть остальные роды угнетению.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 558. Крестраж**

Крис замолчал, наблюдая за движение руки Двэйна. В его глазах промелькнула искра лукавства.

— Мой дорогой гость, я ведь уже говорил тебе не раз и не два, что я не могу ответить на все твои вопросы, я слишком давно не выходил отсюд… у всех вещей есть цена… цена, понимаешь?

«Чем больше ответов ты хочешь получить, тем больше будет цена!»

Двэйн со злостью в глазах взглянул на наглого старика.

— Черт возьми! Да я ради встречи с тобой сразился с драконьим божеством! Черт побери! Да знай я о драконьем боге, я бы назад повернул и не стал бы сражаться с ним! Более того, ведь ты мог помочь мне, мог принять меня, как ты принял Гендальфа!

— Но ты ничего не сделал!

Да этот дракон ручной, он давно утратил свои божественные силы. Будь он так же силен, как раньше, от тебя бы и мокрого места и не осталось. Впрочем, и по делом тебе!

— Мне? Поделом? — Двэйн сглотнул слюну. — Да тебе морду разбить надо!

— Поумерь пыл, парень! Ладно, историю свою я тебе поведал, на вопросы ответил… давай теперича обсудим условия торгов…

Двэйн с недоверием посмотрел на Криса. И этот старый сумасброд еще и обмануть меня думает…

— В прошлый раз я дал тебе рог, превратив тебя из идиота в мудреца! Неплохо, правда? — Крис ехидно хохотал, покачиваясь из стороны в сторону.

Двэйн невольно вспомнил о своем доверенном торговце — Заке…

— Еще то заклинание соблазнительного взгляда, если ты не забыл… — добавил Крис.

— Наверняка, все это служило тебе! — мрачно воскликнул Крис.

— Но это все мне вовсе не пригодилось! — ответил Двэйн, доставая из сумки пару артефактов.

Первый напоминал небольшого размера стеклянный шар. Раньше он был кристально прозрачный, сейчас же весь шар заволокло мутноватым туманом. Туман вился из стороны в сторону.

Казалось, в шарике происходила настоящая буря, однако ничего не было слышно, будто гигантский шторм был заперт внутри хрустального шара. Крис внезапно переменился в лице:

— Ух ты! Дай-ка посмотреть! Надо же, душа Небесного Посланца… неужели ты убил его? Крис резко поднялся на ноги и навис своим костлявым телом над хрустальным шаром.

Внутри шара он ясно мог разглядеть дух небесного посланника. Но помимо него там было что-то еще… там была печать Богини.

– Что ж, для меня это было бы очень полезно…

— Это еще не все… — Двэйн достал небольшую книжецу с роландовскими символами.

С виду книга не отличалась чем-то разительно привлекательным, однако Крис, взглянув на неё и не на шутку заинтересовался. Двэйн заметил его удивление.

— И зачем тебе эти штуки?

— Дурацкий вопрос! — бросил Крис. — Мне нужна печать силы Богини, ведь это она заключила меня и этого драконьего бога здесь… ни я, ни он не в силах покинуть эту магическую тюрьму, но все же…

Крис рассмеялся:

— Пора открыть эту чертову клетку! Но на это способна лишь сила Богини, что заперла нас здесь… Но я уверен, что она оставила своего шпиона, чтобы он следил за миром людей… он может призвать и её, и она спуститься, как один из небесных посланников…

Крис покосился на хрустальный шар.

— А это, друг мой, способ выбраться отсюда!

Двэйн спокойно выслушал Криса, не проронив ни слова. В конце концов, побег из тюрьмы после десяти тысяч лет заключения – вполне закономерное желание, черт возьми.

— А что же с книгой?

— Она пусть останется твоей!

Крис вздохнул:

— Сейчас уже понятно, что ты и есть реинкарнация Арагона! Но твоя сила пока слишком мала! Ты должен достичь уровня Арагона! В далеком прошлом я половину всей своей силы подарил этому парню… Жаль, что в прошлый раз ты так и не закончил наш обмен…

— Это был не я! — возмутился Двэйн.

— Да плевать! И ты, и Арагон, — по сути один человек! — недовольно бросил в ответ Крис. — Однако есть и кое-какая хорошая весть… в то время, когда Арагон был здесь, я передал ему одно достаточно важное демоническое учение, которое я сам получил от демонов. То учение было связано с продолжительностью жизни… люди ведь все смертны…

Крис лукаво усмехнулся:

— Демоны стремились к бессмертию, но и для меня они издали отдельное учение о бессмертии. Мы называли его… стирание памяти… неважно! Суть в том, что я теперь способен отделить твою душу от тела! Ведь тело смертно, но душа может существовать вечно, нужно лишь подобрать для нее соответствующую форму существования… обычно это какое-то материальное пристанище, другое тело, иными словами… и кроме меня, этим учением не владеет больше никто!

Крис коснулся рукой книги, лежащей перед Двэйном, и из центра обложки вырвался луч тонкого белого света, устремившийся к кончику пальца Криса.

— Да ты только посмотри, как использовал Арагон переданное ему мной учение!

Все воспоминания, что хранятся в этой книге – принадлежат Арагону! Ведь душе без тела все же нужна поддержка… после смерти тела душа может рассеяться, останутся лишь никому не подчиненные сгустки энергии.

Впрочем, с технической точки зрения моя душа или твоя ничем не отличается от души костяного дракона, черного рыцаря или кого бы то ни было… но, благодаря своему учению, я отличаюсь от всех остальных живых существ, ведь моя душа представляет собой нечто большее, нежели сгусток энергии. Как ты мог заметить, я даже смог сформировать материальную оболочку.

Что позволяет достичь способность души существовать вне тела, образовывая материальную оболочку? Верно! Бессмертие, мой юный друг!

Двэйн невольно вспомнил о мифическом животном, Ку-Ку, которое некогда, как поговаривали, было вместилищем человеческой души, которое использовал в качестве инкубатора Арагон. Скорее всего, то была душа какого-то мага, заключенная в теле пингвина…

— Да еще и этот Гендальф… — сказал Крис со смехом. — Один человек, но с двумя разными характерами, будто обладающий двойственностью душ… я могу извлечь душу из любого живого существа и вселить в любое другое живое существо… и оно продолжит жить по моей воле.

Я могу проделать это действо и с самим собой… Крис широко улыбнулся, глядя на книгу:

— По всей видимости, Арагон тоже использовал мою технологию… ведь кто откажется от вечной жизни…

Да, Арагон мертв, но нет смысла беспокоиться об этом хитреце, ведь он определенно наложил заклинание и на свою душу, заключив её где-то в этом мире, и остается жив по сей день. Я точно знаю, что Арагон заключил свою душу в книге… я могу лишь догадываться, как связаться с ним.

Хоть ты и есть Арагон, но все же, друг мой, ты еще Двэйн, а потому ты не поможешь мне. Мне нужна душа Арагона, а ты все-таки Двэйн и не имеешь воспоминаний Арагона.

— Мне же нужны именно его воспоминания… — Крис исподлобья посмотрел на Двэйна.

— А ты выглядишь весьма шустрым парнем… если бы я сказал тебе это раньше, ты бы украл книгу из Храма Предков?

— Никогда! — наотрез бросил Двэйн. — Когда я выйду отсюда, я позабуду всю ту чушь, что ты рассказал мне сегодня!

— Но ведь ты не трус! Я уверен, что эта книга досталась тебе не за даром…

— С чего ты вообще решил, что это я сам добыл её? — нахмурился Двэйн

— Что ж, тогда спасибо Гендальфу… — усмехнулся старик. — Пойми, хоть Арагон и мертв, но он выполнял важнейшую миссию для всего мира… я уверен, что он оставил какой-то план для будущих поколений… Но ты, Арагон, ты волен действовать по своему плану и усмотрению! Скажи мне, Двэйн, является ли эта книга пристанищем души Арагона?

Двэйн было готовился дать ответ, но Крис упредил его:

— Не отвечай! Не стоит! Ничего, годится! — вскоре Крис вернул книгу Двэйну. — Сейчас я помогу тебе разбудить воспоминания Арагона, после чего мы с тобой покинем это место!

Крис широко улыбнулся, оскалив ряд гнилых зубов

— Потом мы найдем сокровища, оставленные демонами, и соединим нашу энергию с их энергией. Ты поможешь мне, а я – тебе!

— Я и сам знаю, как это делается!

— Поверь, парень, со мной тебе улыбнется удача!

Крис взмахнул рукой:

— Блестящий жезл? Лэйгуанский Хрусталь? Щит Амутэ? Одеяния павших героев? Священный перстень? Ночной браслет? Многоцветные ленты? Вечное солнце? Все, кроме Декулийского копья и лунных доспехов, здесь!

— Ну и что еще тебе нужно? — раздраженно сказал Двэйн, задремав и чуть не свалившись со своего кресла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 559. Сердце Императора**

— И что… все эти штуки у тебя уже есть? — с недоверием в голосе пробормотал Двэйн.

Заметив насмешку во взгляде Двэйна, старик безразлично ответил:

— Есть… хорош глупить, парень! Где ты видишь у меня хоть одну сумку или карман? Все же демон оставил для меня достаточно большое наследство… Честно говоря, большей части у меня нет…

Крис щелкнул пальцами, и над головами Криса и Двэйна появились две светящиеся холодным синим светом сферы. При всем своем ярком свете сферы вовсе не слепили глаза, но стоило взглянуть на эти сферы, как из светящихся шаров они вмиг превращались в тусклые синеватые облака.

Одно из облаков снизилось над Крисом и Двэйном, окутав их обоих. Буквально только что Двэйну казалось, будто нависший над ним ледяной шар был сплошь испещрен кристалликами, которые на деле же оказались миражом. Облако вовсе не было полным драгоценных камней. Охваченный синеватым свечением Крис вовсе не казался худым и немощным стариком, будто бы примолодившись.

— Смотри, парень, это называется блеск императорской слезы. Один из чудеснейших артефактов этого мира. Хоть этот артефакт и не обладает чудотворными способностями, но все же один из древнейших на этой земле! Знаешь, из чего сделаны эти кристаллики?

— Ахоит? Водный камень? — Двэйн недоуменно нахмурился.

Взяв один из синих кристалликов в руку, Двэйн стал рассматривать его и вскоре почувствовал, насколько приятно прикосновение к кристаллу. Ведь кристалл был, в сущности, кристалликом льда, охлажденным до неимоверно низких температур. Но Двэйн совершенно не ощущал никакого холода от этого прикосновения.

— Это самая что ни на есть настоящая замерзшая слеза! Ходят слухи, что до сотворения мира, во времена безвестного Хаоса, Небо пролило несколько слез…

Крис говорил протяжно и расплывчато, будто не был до конца уверен в той истории, которую сам собирался поведать Двэйну.

— Мир полон подобных баек… — усмехнулся Двэйн.

— Драконы… откуда они появились?

— Драконы появились раньше кого бы то ни было на земле, раньше всех остальных живых существ! Эти артефакты, естественно, были давным-давно присвоены Повелителями Драконов, но были утеряны. Кристаллы нужны были драконам, чтобы получить вечную жизнь, ведь если дракон становится бессмертным, то его силы продолжает расти и крепнуть, что позволяет ему со временем стать абсолютно непобедимым. Магия, дающая долголетие – самое великое и сложное из искусств, а потому многие столетия за него сражаются желающие получить хотя бы шанс стать бессмертными…

— Что ж, стало быть, драконам было чем заняться в начале времен… — усмехнулся Двэйн.

— Но они все равно умирали от старости… — не обращая внимания на Двэйна, продолжал рассказ Крис. — Тебе нужно лишь положить кристалл в рот, как твое тело перестанет стареть. Но помни: как только ты утратишь кристалл, твое тело унаследует весь удар времени… помимо долголетия, есть и еще одна функция… называется водой жизни… способная излечивать раны и восстанавливать силы… ведь вся жизнь вышла из воды, а потому именно воды и способна восстанавливать жизнь и возрождать её. В конце концов, в воде жизнь зачастую и оканчивается…

Крис засмеялся:

— Много десятков тысяч лет назад… Хотя нет, значительно больше… эльфы воевали с драконами из-за этого артефакта… ведь этот артефакт оказался привлекателен и для эльфов. Некогда Повелитель Эльфов смог захватить артефакт и попытался вернуть Воду Жизни на небо… и знаешь, что тогда случилось?

— Нет… а что тогда случилось?

Двэйн, наконец, проникся определенным любопытством к рассказу Криса.

— Говорят, раньше весь континент напоминал выжженую безжизненную бесплодную пустыню… но когда эльфы отправили воду жизни в атмосферу, она вскоре начала проливаться в виде дождей, после чего всю землю стали стремительно покрывать густые зеленые леса, как того хотелось эльфам…

Двэйн чуть было не ударил себя по лбу, выслушивая ту версию истории мира, которую никогда ранее не слыхал.

В голове Двэйна вмиг мелькнула картина: растительность с оглушительным ревом выползает из-под земли, разрывая земельную поверхность под проливным живительным ливнем, устроенном эльфийским королем. Источник жизни??? Источник молодости???

— Однако значительно позже у кристаллов обнаружилась еще одна, не менее специфичная особенность… драконы принялись наделять кристаллы собственной энергией, и родилось их третье свойство… если положить кристалл в рот, то можно понимать драконий язык, на котором другие люди говорить не способны! Стоит человеку положить кристалл в рот, как любое сказанное им слово будет понятно дракону, равно как и драконий язык будет понятен ему, несмотря на то, что люди физически не способны выговорить что-либо из драконьего языка. Двэйну это интересно не было, а потому он заметно разочаровался, узнав, что это последний способ использования артефакта.

— Артефакт позволит тебе понять величие драконьего рода… — Крис закашлялся и замолчал.

— Также ты получишь и недюжинный иммунитет к драконьей магии…

— Замечательная штука! — вмиг будто бы ожил Двэйн.

— По сути, этот артефакт смело можно именовать Источником Молодости и Времени… любые другие чудесные свойства артефакта можно с легкостью получить, заручившись поддержкой достойного чародея, который также сможет зарядить их энергией…

Старик отошел в сторону, помахав рукой Двэйну.

— Раз уж судьба свела меня с тобой, то пускай они остаются тебе!

— Послушай, старик, я не вчера родился, я знаю, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке… Что тебе нужно от меня?

Старый Крис усмехнулся:

— Не думай об этом пока…

Двэйн схватил кристаллы и пошел прочь.

— Чтобы обуздать его силу, тебе понадобится не менее десяти лет, Двэйн… помнишь, мы обсуждали с тобой одно дельце? Я дам тебе еще кое-что, что очень сильно поможет тебе…

Двэйн мгновенно вспомнил о сердце, что было нужно Крису.

— Ну, нет. Нет…

— В прошлый раз ты дал мне его, но теперь оно слишком слабо, оно не в силах дать мне достаточно энергии… Двэйн, тебе стоит понять, что эта вещь не принадлежит тебе, а принадлежит Арагону…

Крис поставил перед Арагоном ящик, из которого уже не первую тысячу лет доносился мерный стук, и прошептал, ухмыльнувшись:

— Сердце Императора…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 560. ТУК…ТУК…ТУК…ТУК**

Из-за продолжительных дождей реки Северного Края переполнились и вышли из берегов, отныне река по-прежнему текла на север, но половодье вызывало потопы во всех прибрежных районах, создавая изрядные хлопоты для Империи.

Люди, остраивающие Рубеж Касперский, столкнулись с огромными денежными издержками в сотни золотых монет. Вскоре имя северной реки, ставшей проклятием всей империи, знало почти что все имперское население. Лодки империи были вынуждены двигаться против течения, что порождало множество трудностей.

Вишенкой же на торте было то, что имперские тяжелые грузовые суда были перестроены под судоходство в реках внутри материка, а потому ватер-линия кораблей была значительно опущена. Восточная крепость была третьей по величине среди крепостей Рубежа Касперский, там были расположены три дивизии Ураганной Армии.

Восточная крепость была меньше, нежели крепость генерала Ростока, однако Затраты на её содержание были куда больше, ведь восточная крепость была нужна, в первую очередь, для обороны речных берегов. К тому же, помимо обороны речного прохода, крепость была важна и потому, что защищала огромную реку, служившую природным барьером для всякого противника, стремящегося перейти реку и вторгнуться на имперские земли.

Переправляющийся через полноводную северную реку противник попросту рисковал встретить сопротивление имперских кораблей, сигнал которым подавала как раз Восточная Крепость Рубежа Касперского. Имперский флот был закален во многих боях в южных оводах, а потому им всецело доверяли и защиту северных рек.

Однако судостроительство орков превзошло человеческое, да и строительство мостов благодаря внезапному и обильному паводку было почти невозможно. Единственным шансом было составить понтон из легких кораблей, позволив войскам переправиться.

Орки поставили лагерь на противоположном от людей берегу и шум строительства лагеря и орочьей ругани не смолкал круглые сутки.

Орки не переходили в наступление, будто выжидая удобного момента. Во время паводка тяжелые имперские фрегаты могли выйти на воду и дать оркам бой на реке, чего они страшно боялись.

Тяжелые фрегаты обладали большой грузоподъемностью, а потому использовались в мирное время как грузовые корабли. Именно так в отдаленные южные провинции из центра империи по рекам провозилось оружие, доспехи и провиант… несмотря на паводки и задержки с перевозками, на юге в эту пору по-прежнему царило спокойствие и гордость за воинов, защищающих северные рубежи Империи.

В этот раз на юг должен был отправится крупный караван со съестными припасами. Для обеспечения наивысшей скорости корабля, на палубу были согнаны лучшие рабочие.

— Не волнуйся, салага, я плавал в этих водах уже раз шесть, мы в безопасности, эти твари не смогут через нее переправиться, пусть там кичаться своими силами, но до нас им не дойти! — промолвил один из опытных матросов, похлопав по плечу случайно попавшего на борт новобранца.

— Не обольщайтесь, парни! — прокричал артиллерист. — Эти уроды оказались гораздо круче, чем были раньше!

В следующее мгновение раздался тревожный крик:

— На северном берегу противник! Там! Там! Эти твари близко!

Матерый моряк сделал вид, что не заметил никаких криков. Тем временем, на северном берегу из подлеска показался двуногий гуманоидный волк, оскалив зубы и подняв над головой массивное копье.

Вскоре подле него стали появляться его не менее грозные сородичи. Несколько десятков метров водной поверхности не позволяли волкам атаковать. Лучников среди волков не было, а посему они могли лишь завывать, размахивая мечами и копьями, скаля зубы и высовывая длинные красные языки. Среди матросов были и те, кто не встречал таких тварей ранее, и зрелище двуногих волков вселило в них панику. До берега было слишком близко, чтобы стрелять из катапульт, но и далековато, чтобы точно вести лучную стрельбу, а потому делать было ровным счетом нечего.

— Что, твари, боитесь воды, да? Хахххахаха! Подойдите сюда и покажите, чего вы стоите!

Офицеры же не спешили останавливать своих воинов, ведь вражда между людьми и двуногими волками шла не первое столетие, а потому все люди ненавидели этих тварей. Да и, в конце концов, почему бы не дать парням выругаться в адрес врага как следует, глядишь в глаза противнику смотреть легче станет…

— А, ну тихо! За работу быстро все! — заорал во весь голос старший офицер. — Капитан, разве вы не помните, что подобное ныне происходит сплошь и рядом?

Пробормотал стоящий подле низкий и грузный адъютант.

— Но сейчас все происходит иначе… они слишком увлекаются.

— Вспомни, как вчера они всю ночь напролет орали оркам всякие гадости, выдавая наше местоположение! Людей к катапультам! Живо! — в следующее мгновение удар сотер корабль людей.

Не успевшие ничего понять люди повалились с ног на палубу. Несколько волн речной воды выплеснулись на палубу.

— Господин капитан, мы налетели на риф! — выкрикнул с ног до головы мокрый боцман, показавшись из люка.

— Идиоты! Мы не в море, какие рифы могут быть в реке?!

— Что-то есть в воде! Там что-то есть! — в следующую минуту начали кричать матросы с палубы. — Оно живое! Посмотрите, какая огромная тень в воде!

Вскоре к крикам присоединился и душераздирающий звук ломающихся досок, будто кто-то или что-то пыталось прогрызть оснастку корабля.

— В судне пробоина! Вода поступает! Откачивать воду, идиоты!

Кричал боцман.

— Капитан, ты впервые на корабле!? Отправь людей в трюм! — в следующее мгновение Боцман покачнулся и упал в трюм.

Ошарашенный капитан прошептал:

— Что за чертовщина? — матросы, стоящие на палубе чувствовали, что их лодку будто тянет под воду какая-то неведомая сила…

Боевой фрегат неуклонно кренился в сторону, мачта, казалось, вот-вот окажется параллельна поверхности воды. Вскоре моряки начали из последних сил хвататься за все, что было прилажено к палубе, но, увы, далеко не всем это удавалось. Ящики, матросы, сети, камни от катапульт скатывались за борт и с плеском падали в речные волны.

— Боги, что же это?! — закричал во все горло капитан, хватаясь за киль.

Все вокруг наполнилось звуком воплей о помощи и проклятиями.

Двэйн будто очнулся от тяжелого сна. Впрочем, с тех пор, как Двэйн увлекся магией, он ни разу толком и не спал по-человечески. Порой волшебникам достаточно войти в особый мыслительный транс, дабы зарядиться энергией. Маги просто считали сон тратой времени. Двэйн умел восстанавливать энергию очень быстро, при том, что чем больше становилась его магическая сила, тем меньше Двэйну требовалось времени на подзарядку. Состояние подобного колдовского сна больше напоминало потерю сознания.

— Ладно, поспи, парень! — рассмеялся Крис.

Двэйн посапывал, подобно младенцу. Отчетливыми ударами отдавалось биение его сердца.

— ТУК… ТУК… ТУК…

Криса почти заканчивало тошнить, он выблевал последний сгусток белой массы и положил костлявую руку на грудь Двэйна, прислушиваясь к неспешному биению его сердца.

— ТУК… ТУК… ТУК… ТУК…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 561.1.1. Окончательный выбор (часть 1)**

Двэйн будто шел по усеянному яркими вспышками света туннелю.

Впереди туннеля показался сверкающий тупик. Двэйн находился внутри туннеля. Внизу и вверху, слева и справа, кругом, доносился свист, и постоянно мерцали изображения.

На изображениях были показаны разные люди и случаи. Будто бы отрывки из воспоминаний. Они напоминали отрывочные фрагменты из фильмов. Глаза разбегались. Двэйн из-за всех сил пытался разглядеть стремительно проскальзывающие кадры, но это было невозможно.

На одном из фрагментов было двое подростков, укрывавшихся во дворе ветхого домика. Один юноша сидел на корточках. Другой стоял на плечах своего товарища. Двумя руками схватившись за подоконник, он тайком подглядывал в окно. В это время доносился приглушенный звук текущей воды и мелодия народной песни, которую радостно напевала молодая девушка…

Еще один фрагмент. Те прелестные юноши уже немного подросли. Он сидел верхом на лошади. Сзади на спине висел небольшой узел с вещами. Он уезжал по тропинке из деревни. Позади него на склоне горы виднелся миловидный силуэт, издалека наблюдавший за ним. Падали слезы и рассеивались по ветру.

Снова фрагмент. Морские волны словно разбушевались. Одна за другой они безумно ударялись о корпус корабля. Несмотря на шторм, юноша решительно держал в руках причальный канат. Волны постоянно обливали его насквозь.

Другое изображение. Молодой человек бессильно лежал перед лицом одного пожилого человека. Тот старик притягательно улыбался, его взгляд был наполнен магической силой – это были Арагон и Крис. Все время думал про себя Двэйн.

Новая картинка. Юноша стал взрослым решительным человеком. Он сидел верхом на боевом коне в примитивных боевых доспехах. Позади него находилась армия в легких доспехах. Это был убогий вооруженный отряд. Их флаг трещал по швам. Однако юноша, громко крича, со свистом обнажил меч. Похоже, что это был знак наступления из какой-то эпохи.

Еще один кадр. На этот раз талантливый юноша был в старом замке. Он сидел на троне. На его голове была надета золотая корона. Рядом с ним сидела женщина в роскошной одежде. Арагон держал ее за руку. Но ее лицо было безразличным, а внешний облик был показан смутно.

Кроме замка была еще одна красивая девушка, с потерявшим надежду выражением лица. Она по-прежнему была одета в крестьянскую длинную одежду. Из-за своего пояса она достала ножницы и повернулась к своим золотистого цвета волосам, чтобы обрезать их!

Клочья волос развеялись по ветру…

Затем главные ворота замка распахнулись. Молодая девушка, теперь уже с короткими волосами, сменила свою длинную юбку на доспехи.

— Начиная с сегодняшнего дня, я больше не Лолита! Теперь я Мессия! Отныне я больше не верю в любовь, я верю только в войну!

Услышав это фразу, стоявший в туннеле Двэйн внезапно почувствовал боль!

На картинке появился пороховой дым и поле боя. Повсюду были останки трупов и уничтоженное огнем знамя. Арагон собственными руками заколол последнего вражеского главнокомандующего! Обернувшись назад, он направил меч высь, в небо. Окровавленный меч и могущественное протяжное пение. Это звучание отозвало назад с поля военных действий несчитанное количество солдат. Они, размахивая мечами, повернулись к своему полководцу и выразили уважение. На лице каждого было выражено глубокое почитание. Оно было таким бурным, что его было невозможно скрыть, словно еще не остывшую кровь.

Позади Арагона стоял изящный силуэт девушки, одетой в доспехи… На ее лице была маска! Сквозь маску были видны только ее глаза. Взгляд был полон безразличия!

Еще один фрагмент. Много отрядов из множества солдат выстроились в ровные шеренги в одну квадратную фалангу. Это напоминало один большой муравейник. Гул доносился, словно морской прибой, с нарастанием. Топот ног был словно землетрясение!

Вдалеке над городом нависли темные тучи. Словно под всем этим рвением все уже было на грани развала!

Еще среди толпы этого военного войска выделялся золотой блеск доспехов одного кавалериста. В его руках было длинное копье с высоко поднятым знаменем: цветок колючего кустарника!

В дворце с золотыми стенами несчитанное количество воинов в золотых доспехах признали себя подданными, стоя на коленях. Они с почтительным видом находились перед троном главнокомандующего.

Арагон снова сел на трон. В этот раз его утвердили в качестве владыки Континента. Это было высочайшее распоряжение под звездным небом. Около него находился человек средних лет. Он был одет, как священнослужитель из Религиозной Общины Света, в мантию. Он надел на голову Арагона величественную корону. После этого он передал в руки Арагону золотой скипетр.

Этот человек, похожий на священнослужителя, был тем самым юношей, на плечах которого стоял Арагон, подглядывая в окно.

Посреди главного зала несметного количество воинов восторженно кричали.

Но среди толпы не хватало одного человека… Того длинного силуэта с короткими золотистыми волосами и безразличным взглядом… Ее не было!

Сердце Двэйна сжалось от боли!

В сердце периодически кололо! Внутри была резкая боль, будто его сердце и легкие разрывали на части! Наблюдая за тем человеком на картинке… Ее не было в живых! Она умерла! Она умерла!!

На сердце была нестерпимая боль. Отчаяние. Мука… Все отрицательно эмоции, которые только существовали, собрались воедино и вырывались наружу! Эта внутренняя боль в сердце словно сбила его с ног!

Из-за этой боли он еле как стоял на ногах. Чуть не сел на землю.

Не хватало одного человека.

Ее не было в живых!

Двэйн разозлился. Затем, шатаясь, он развернулся и медленно пошел.

Изображения вокруг по-прежнему сверкали. Но Двэйну уже было все равно на то, что там появлялось!

Он, не чувствуя ног, пробегал взглядом каждое изображение. Но ему было безразлично содержимое фрагментов. Его глаза только искали тот самый силуэт на кадрах… Если на рисунке не было ее, Двэйн сразу же рассматривал другой кадр.

Это труднообъяснимое чувство овладело всем его сознанием. Из-за этого Двэйн словно погрузился в болезненное мучительное состояние.

Наконец, сверкнули новые кадры, и Двэйн заметил на них тот самый изящный силуэт… Но в это время туннель уже закончился!

Перед его лицом засверкали два синих луча. Их сияние было смутным и похоже на человеческие облики. Но в этом сиянии было невозможно разглядеть их лица.

Двэйн успокоился. Он глубоко вздохнул с широко раскрытым ртом. Его рука со всей силой сжала грудную клетку. Он пытался подавить эту душевную боль. Его глаза уставились на два святящихся человеческих облика.

— Ты очень страдаешь, — слегка проговорил хорошо знакомый голос.

— С чего бы это я стал страдать! – сказал Двэйн.

Он злобно заскрипел зубами:

— Почему! Почему я должен страдать!! Это дела Арагона! Почему мне так плохо!

С левой стороны светящегося объекта донесся хорошо знакомый Двэйну голос:

— Двэйн, — в этот раз голос не смеялся.

Он был наполнен скорбью:

— Тебе самому хорошо понятно. Пускай мы не хотим признавать этого, признавать того, что мы с тобой и есть Арагон. Но, на самом деле, мы с тобой один и тот же человек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 561.1.2. Окончательный выбор (часть 1)**

— Я не хочу, — Двэйн сразу же энергично вздернул головой и яростно заорал:

— Мне нет дела до какого-то там Арагона!! Я – Двэйн! Мое имя – Двэйн!! Прежние времена уже прошли! Что Арагон, что Лолита – они уже в прошлом. Мессия тоже в прошлом. Они безумно любили друг друга. Вся драма в прошлом. Какое мне до этого дело!

Двэйн всеми силами старался удерживать свое тело. Потому что из-за боли ему было тяжело держаться. Но постепенно его внешний вид выглядел тверже и увереннее!

Я – Двэйн! Я – это я! Я живу в этой эпохе! А не тысячу лет назад! Сейчас у меня есть семья и друзья. У меня есть моя любимая женщина. У меня есть мои верные подчиненные, мой народ! Я не собираюсь сходить с ума из-за того, что было тысячу лет тому назад. Я не собираюсь нести на своих плечах эту мрачную ношу! Ведь я – это я! Я живу только ради настоящего!! Я несу ответственность за существующих ныне близких мне людей!!

— Однако тебе не уйти, — отдаленно вздохнул тот голос.

— Двэйн, — смеясь, проговорил голос. – Когда ты и твои прежние воспоминания сольетесь воедино, ты обязательно еще раз сможешь стать новым человеком… Смесью Двэйна и Арагона.

Двэйн твердо заскрипел зубами. Но ничего не сказал в ответ.

— Неужели ты не хочешь исправить прошлые ошибки? – внезапно рядом с Двэйном заговорила другая светящаяся тень.

— Прежние ошибки? – холодно засмеялся Двэйн.

Он пристально посмотрел на другую тень.

— Ты память Арагона, верно? Прежние ошибки? Что за смешные слова! Это были твои ошибки! Дела Арагона! А не мои дела!! Что это еще за предыдущие эпохи и «ты и я – один человек»! К черту! Я живу в этом мире. У меня своя жизнь! С чего это я должен беспокоиться о делах прошлых лет? Почему я должен брать на себя ответственность за поступки предшественников! Я – это я! Я – Двэйн, а не Арагон! И не Двэйн 1. И не какой-то там оборотень Арагона и Двэйна!

Двэйн внезапно показал большим пальцем на свой нос. На лице показалось заносчивое выражение:

— Услышали меня? Мое имя – Двэйн! Двэйн!

Он гордо поднял голову. Холодно посмотрел на находившиеся перед ним тени.

— Если я потеряю свою личность и свой характер, если все мои воспоминания смешаются… Тогда я буду не я! Это верно! Если мы сольемся в одного нового оборотеня Двэйна и Арагона! Но я…- по-прежнему продолжал холодно говорить Двэйн.

— Второго такого меня нет, и не будет! Тогда этот Двэйн погибнет! Но я не хочу умирать! Я не хочу стать каким-то там оборотнем! Я не хочу стать Арагоном!

Все это время про себя я ненавидел этого Арагона! Убирайся! Не думай, что сможешь свесить на меня все свои дела тысячелетней давности! Умер, и умер! Все уже прошло! Я не стану становиться под чей-либо контроль! Пусть даже это мои предшественники! Я тебе прямо скажу, я все время испытывал отвращение по отношению к тебе! Сильно ненавидел тебя!

Говоря это, Двэйн протянул руку, указываю на находившийся позади него туннель. Изображения сверкали на стенах того туннеля. Каждое сказанное слово Двэйна было пропитано холодом:

— После того, как я посмотрел все эти кадры, я стал еще сильнее ненавидеть тебя! Я не желаю сливаться с тобой воедино! Потому что я, Двэйн, никогда не позволю своей любимой женщине так глубоко страдать! А ты «Двэйн 1»! В те времена ты позволил Джоанне умереть в храме Дьявола! Но я никогда так не поступлю! Я лучше умру сам, чем позволю умереть своей женщине! В этом наша с тобой разница! Мы с тобой отличаемся! Мы с тобой не одна сущность! У меня есть свой характер и душа! Давай, проваливай в другой мир! Уходи \*\*\* в прежние эпохи!

После этого Двэйн глубоко вздохнул. Весь его гнев словно внезапно прошел. Он в полной мере стал дышать грудью. На лице эмоции и чувства стали легко сменяться.

— Ох… Вот так излил душу и стало намного лучше, — во взгляде Двэйна появилась насмешка.

— Арагон, ты все время стремишься контролировать меня! Ты постоянно говоришь мне, что мы – один человек! Хм. Но мне кажется, что ты только хочешь с помощью меня хочешь снова ожить! Ха! Двэйн, ты в порядке? Испугался? Черт! Я уже наслушался вас!

Улыбка на лице Двэйна стало постепенно появляться. Взгляд снова стал решительным!

— Мое имя – Двэйн! Мои любимые женщины Вивиан и Джоанна! А не Лолита и Мессия! Моего любимого домашнего зверька зовут ∞, а не Михьюз! Моего друга зовут Хуссэйн! Моего отца зовут Раймонд!

Затем он наотрез сказал:

— Я! Д! Вэйн!

Палец Криса слегка нажал на сердце Двэйна. Тело Двэйна внезапно скрючилось и задрожало.

На лицо Криса появилось изумление. Он сделал несколько вдохов. Из его рта стал струиться водяной пар, который окружил тело спящего Двэйна. Потоки волшебной силы с его кончиков пальцев пытались проникнуть в само сердце Двейна, чтобы плотно соединить кровеносные части.

Но…

Внезапно спящий Двэйн открыл глаза! Его взгляд с насмешкой устремился на лицо Криса!

После этого с кончиков пальцев сошла магическая волна. В грудной клетке Двэйна только что поменявшееся «сердце монарха» неожиданно взорвалось, превратившись в кровавый туман. После этого оно с грохотом раскололось!

— Нет!!! – закричал Крис, но весь устроенный им процесс объединения частей вокруг сердца сразу же разрушился.

После этого еще бившееся сердце сразу же сморщилось и высохло.

То сердце превратилось в золу прямо под кончиками пальцев Криса!

Крис рассердился. Двэйн мучительно кричал. Из его рта и носа бешено струилась кровь!

— Какого черта! Негодный болван!! – возмущенно кричал Крис, ругаясь.

Жертвуя своей жизнью, он выпустил свои волшебные силы. Он быстро взял сердце Двэйна лежавшее сбоку и злобно засунул его обратно в грудную клетку.

Все его лицо искривилось. Придя в ярость, его руки по-прежнему были стойкими. Наконец, он соединил сердце со всеми отделами, смешал вместе кровь и плоть.

Кровь из-за рта и носа Двэйна остановилась. На его кончике носа проступили капли пота.

Он проснулся.

Крис с досадой сказал:

— Ты! Ты такой болван! Ты хоть можешь представить себе, какую глупость ты сейчас сделал! Вверх глупости!! Ты! Ты попосту…

Двэйн с трудом улыбнулся. Но его голос был полон решительности.

— Это мой выбор! И он окончательный!

Двэйн проговорил сам себе:

На самом деле, я всегда был жадным!

После того, как я получил информацию о том, что я – Арагон… Я все время не переставал думать о достижении этой цели.

Такое известное имя. Арагон. Император-основатель династии! Величайший правитель своей эпохи. Самый сильный человек на Континенте. Под звездным небом он оставил после себя развевающийся среди тысячи дудников «колючий кустарник»…

Хм!

Верно, я страстно желал. Я даже вспомнил, что если бы мне удалось восстановить прошлую память, я бы смог сразу стать могущественным. Можно было сразу же достичь заветной цели, завладев самой могучей силой!

Этот соблазн и искушение всегда жили в моем сердце.

Когда-то я пытался сопротивляться этому. Но соблазн стать тем могущественным человеком был слишком велик! Я надеялся заполучить эту силу и стать самым сильным!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 561.2.1. Окончательный выбор (часть 2)**

Но я кое-что упустил: сила – это не самая главная вещь.

Если я стану другим… завладею этой силой. Я уже не буду тем, кем я был прежде. Двэйна бы больше не было. Появилась бы новая жизнь. Просто другой человек и все.

К тому же…

Я устал. И мне надоело.

Я пришел из прошлого мира. В то время, когда я пришел в этот мир, я потратил больше десяти лет. Только тогда я влюбился в этот мир. Полюбил Роланд. Полюбил мою матушку, ту достойную и очаровательную герцогиню, полюбил своего младшего брата, этого смышленого Габриэля!

Полюбил Вививан и Джоанну. Полюбил своих друзей. Холоднокровного Хуссейна и этого порочного толстяка Лонгботома.

В этом году мне уже скоро будет 19 лет!

В этом мире я прожил уже 19 лет и стал успешным человеком в Роланде! Превратил себя в «Двэйна Рудольфа Петлю Ролинг».

В этом смысле я, явившийся из прошлого земного шара, уже повесился!

Я потратил 19 лет, чтобы стать Двэйном! А тот парень, бывший я, с планеты Земля уже умер.

Я не хочу снова менять свое положение. Чтобы забыть того парня с планеты Земля и приспособиться к новой жизни, мне потребовалось больше 10-ти лет. В этот раз я не хочу снова проходить через это! Если бы я объединился с Арагоном, смог бы я продолжать любить Вивиан и Джоанну?

Когда я только родился в семье Роулинг, я смотрел на родителей, как на незнакомцев… Я не хочу, чтобы Вивиан становилась незнакомым мне человеком.

Я осознаю, что если стану Арагоном, то вся моя любовь и ненависть перемешаются с чувствами Арагона, и тогда что я буду делать? Я буду любить Вивиан или Лолиту? Джоанну или Мессию?

Мне надоело. Я не хочу еще раз тратить 19 лет, чтобы добиваться нового положения, отправляться в новые земли и владеть новой душой.

Настоящий я — Двэйн. И это лучше всего.

У меня есть свои дела и обязанности, которые мне нужно закончить. Но те, которые были тысячу лет тому назад! А существующие!!

— Знаешь ли ты, что только что ты должен был принять «сердце монарха», и что ты мог оставить себе только часть воспоминаний… Затем ты бы смог стать сильнейшим!! – со злобным скрежетом зубов сказал Крис.

— Знаешь ли ты, что твоя существующая сила, что исходила из твоей души, запечатала тебя…

Говоря это, Крис протянул другую руку. В его руке была крошечная печать. Но сейчас эта печать снова испорчена. Ее поверхность не мерцает.

— В этой печати хранится две памяти, когда ты только что отстранился, ты сам рассеял ее! – злобно посмеялся Крис.

— Двэйн! Дружок! Знаешь ли ты, что еще у тебя осталось?

Двэйн бессильно лежал. Рана в груди медленно зарастала.

— Что еще осталось?

— Твоя сила… Вместе с этой печатью исчезла… Мальчик. Сейчас ты не сильнейший! Эта крошечная печать запломбирована, душа исчезла. Сфера тоже пропала!

Двэйн засмеялся:

— Другими словами, до этого я мог не обращать внимания на опасность смерти, потому что я вызывал силу сферы… Сейчас у меня так не получится?

— Вздор! Та сфера никогда не была твоей! Она была запечатана! Сейчас эта печать стала такой! Ты еще думаешь…

Двэйн перебил Криса. Его улыбающееся лицо наполнилось беспредельной радостью:

— Дорогой Крис, ты только что сказал очень серьезные слова.

Крис немного оцепенел от испуга:

— Что?

Выражения лица Двэйна стало серьезным.

— Ты сказал «та сфера никогда не была твоей», вот самые главные твои слова… Та сила не была моей! Она не принадлежала мне, Двэйну! Это была сила Арагона!

— Но ведь вы один…

— Я – это я.

Двэйн закончил эту дискуссию.

Крис глубоко вздохнул.

Прошло много времени. Он шепотом проговорил себе под нос:

— Чтоб тебе пусто было… Неужели не знаешь, как сложно получить силу сферы? Ты думаешь, что стать сильным сферы — такая возможность предоставляется каждый день? Ты думаешь, что если будешь так произвольно вести себя, то сможешь получить эту сферу? Я скажу тебе, что тысячу лет назад тот, кто получил эту силу сферы, за исключением сильнейших уровня бога, был Арагон, только один Арагон!

— Нет.

В глазах Двэйна был блеск. Он посмотрел на Криса и сказал со смехом:

— Ты не знаешь, что в этом мире есть один особый человек. Он тоже воспитывался родителями. Обычный человек, простой смертный. Благодаря своему прирожденному таланту и твердости, собственной закалки, без какой-либо силы предшественников и слуг дьявола этому человеку на протяжении нескольких десятков лет удалось достичь силы сферы!

Крис помотал головой:

— Я не верю, что простой смертный сможет обладать таким талантом и стать сильнейшим!

— Существуют и такие люди. Того человека зовут Байхэчоу, — вздохнул Двэйн.

— По правде говоря, мне вдруг показалось, что тот парень, на самом деле, намного сильнее Арагона, потому он полагается только на себя!

После этого Двэйн покачал головой:

— Честно говоря, я сейчас скучаю по тому парню.

\*Щелк-щелк-щелк…\*

Ворота этого зеленого храма не открывались очень долго. И, наконец-то, медленно распахнулись.

Легкая пыль поднялась с давно не открывавшихся ворот. Это движение заставило подняться с колен давно молившихся эльфов.

Несколько эльфийских старейшин, словно ночи напролет без отдыха, каждый день стояли на коленях и молились в ожидании, когда их Король выйдет из этого храма.

Несмотря на то, что орки не сдержали свое обещание, они группа за группой покинули Священную Гору и направились прямо в человеческий мир. У горы оставалась только партия эльфов и все.

В это время двери храма наконец-то распахнулись. Множество эльфов сразу же воскликнуло. Они подняли свои головы и набожно посмотрели на вход главного храма.

Когда силуэт Лосюэ появился в воротах, простые эльфы вздохнули с облегчением. Увидев своего Короля, эльфы после долгого молчания стали издавать громкие торжественные возгласы!

Среди горячо любящих жизнь эльфов находились и те, кто сразу же стал прыгать от радости, петь и танцевать перед храмом! Подпрыгивая, они взбирались на верхушки деревьев, на ветках и листьях они неслышно пели песни.

Лицо Лосюэ было бледным. Словно совсем не было крови. Его когда-то наполненные мудростью глаза высохли, словно озерная вода.

Глядя на стоявших внизу эльфов, Лосюэ немного успокоился. Его выражение лица и взгляд были запутанными и сложными. Наконец, он поднял руку и сделал спокойный жест.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 561.2.2. Окончательный выбор (часть 2)**

— Король!

Один старый эльф подошел и сильно наклонился:

— Вы, наконец-то, вышли… А тот человек?

— Он… — интонация Лосюэ была странной.

Он немного подумал и вздохнул:

— Он уехал.

Уехал?

Эльфы были удивлены. Все ждали столько месяцев, но… Тот человек, оказывается, уехал. Почему же ни один эльф не почувствовал этого?

Ворота храма снова закрылись.

Лосюэ отдал новый странный приказ: он оставляет нескольких старейшин вместе с отрядом эльфов продолжать охранять храм.

А вот как долго нужно было его охранять… Об этом он ничего не сказал.

Однако Короля Эльфов чтили и уважали. Его странный приказ принялись исполнять без каких-либо сомнений.

Это было очень странно.

После того как Лосюэ появился, появился приказ. Весь клан эльфов готовился к переселению. По приказу все занялись подготовкой снаряжения и оружия, готовились преследовать орков и выступить в поход против людей.

По традициям эльфов в каждых посещенных местах они рассеивают удивительные семена, а затем под их колдовством начинают расти огромные сверхъестественные растения. Те растения могли превращаться в замки эльфов, городские стены, жилые постройки, дворцы…

Но во время переселения эльфов все те растения начинают терять волшебные силы и могут очень быстро высохнуть и рассеяться по ветру.

Но в этот раз во время переселения Король Эльфов отдал приказ остаться нескольким старейшинам здесь и продолжать поддерживать порядок здесь. Охранять храм и не дать ему засохнуть!

— Все должно быть так, будто бы нахожусь внутри! Хм… Нет, вы должны ухаживать за храмом намного бережнее! В десять раз лучше!

Посреди этого изумрудного храма…

После того как больше ворота закрылись, в храме по-прежнему оставался свет.

За несколько месяцев до этого Лосюэ и Байхэчоу проводили эксперименты. Сломанный длинный стол по-прежнему уединенно стоял в том месте.

Однако позади той эльфийской статуи…

В этом воздухе словно хранилась скрюченная сила. В нескольких кубических метрах воздуха словно находился водоворот. Казалось, что этот водоворот был трещиной в пространстве и открытым проходом.

Из-за этого водоворота доносился грохот и вой ветра… А еще звук ударов острого оружия!

\*Бац!!\*

Сабля тихонько била по изображенному специфическому углу лука! И разволновала Марс. После этого сабля внезапно ускользнула. Зажавшие рукоятку сабли пальцы щелкнули, словно кости должны были сломаться.

Затем какой-то белый силуэт устремился ввысь. Когда он опустился на землю, его тело немного шаталось, но поясница была прямой, как стрела!

Лицо Байхэчоу словно погрузилось в воду. Он произвольно взял саблю в другую руку, а затем поднял голову и посмотрел на высоко стоявшего противника.

Казалось, что это был склон горы. Кругом пустынная местность. Везде лежали мелкие камни.

В это время около склона горы поверхность земли заполнилась неровностями и несчитанным количеством трещин – как будто после ожесточенного и затяжного боя!

На склоне горы стоял длинный силуэт человека, одетого в просторную мантию, закрывавшую даже лицо этого человека. Только его рука с оружием была обнажена!

В его руке был изображен специфический длинный лук! С двух сторон изгиб лука выглядел, словно молодой месяц.

Если бы Двэйн оказался здесь, он бы точно удивился! Потому что вид этого длинного лука был таким же впечатляющим, как и его лук звезды Цзиду!

— Байхэчоу, ты наконец-то попал в мое оружие!

Раздался голос из-под мантии, звонкий и приятый на слух. Он был немного хриплым от волнения.

— Мы сражаемся уже очень давно… В общем счете ты попал в мое оружие шесть раз, — этот голос словно и хвалил, и высмеивал его.

— Я знаю, — слабо проговорил Байхэчоу.

Он поставил поперек лезвие ножа снаряд.

— Ты слишком выделяешься, — вздохнул голос из-под мантии. – Ты выделяешься сильнее Короля Эльфов в десятикратном размере! За все этой время ты попал в мое оружие шесть раз! В первый раз тебе потребовалось три месяца, чтобы попасть в мое оружие!

Постепенно голос становился более суровым.

— Другими словами, в этом месте моя сфера с каждым разом может все меньше и меньше сковывать тебя, верно? Сейчас ты уже постепенно овладеваешь законами силы моей сферы… К тому же, ты уже знаешь, как разъяснить все те законы… Ты становишься все сильнее и сильнее.

— Еще недостаточно сильный.

Байхэчоу покачал головой. Его голос по-прежнему оставался спокойным и равнодушным.

— Хм, ты рассчитываешь стать еще сильнее? Люди! Ты всего лишь человек и все. Если я захочу, то в любое время смогу убить тебя! Сейчас ты только игрушка в моих руках, игрушка для времяпровождения и развлечений! Возможно, что завтра я смогу убить тебя! Завтра же убью тебя!

— Ты можешь продолжать говорить так, — тихо ответил Байхэчоу. – Уже два месяца подряд ты говоришь «завтра убью тебя». Но только я все еще жив. Ты не хочешь убивать меня. Потому что тебе любопытно.

…Под мантией словно, выражение глаз было устремлено на Байхэчоу… Затем он вздохнул:

— Мне действительно очень любопытно. Десять тысяч лет прошло… И, наконец-то, появился человек, который с помощью собственной силы справляется со сферой. Наступит день, и ты сможешь стать богом святого уровня… Богов святого уровня слишком мало. Мы сражаемся друг с другом уже очень давно… Честно говоря, если появится кто-нибудь еще, то будет очень хорошо!

Закончив говорить, он легким движением спустил тетиву. Интонация речи стала равнодушной.

— Послушай, это я тебе предоставляю последний шанс! Еще один месяц! Если в течение одного месяца ты не сможешь прорвать мою сферу, то тогда у тебя нет скрытого потенциала для того, чтобы стать богом святого уровня… Тогда я сразу же убью тебя.

Услышав эти слова, Байхэчоу ненадолго замолчал.

— А если я сломаю твою сферу? – посмотрел Байхэчоу на противника. – То тогда ты расскажешь мне о местах, где находятся другие божества!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 562.1.1. Сцена с небесными врагами и маленьким человеком (часть 1)**

Крики и шум!

Промелькнувший образ был похож на обычные ножницы, разделявшие устье тихой реки.

Дотрагиваешься до студеной речной воды, мимо ушей пролетает свист ветра, можно было кружиться в воздухе и творить произвол. Действительно неописуемое наслаждение.

Самый способный летчик малого отряда десептиконов Лохарт был высокомерным. Потому что этот малый отряд среди десептиконов был только что создан, и он был самым хорошо обученным войском среди военно-воздушных сил.

Тридцать самых первых учеников, следовавших за Двэйном и обучавшихся у него магии, сейчас уже закончили учебное заведение и получили квалификацию. Большая часть из них вступила в войска семьи Герцога Тюльпана. После того как малый отряд десептиконов был разогнан, его бывшие участники вступили в состав более крупной армии десептиконов, cтав ее главной опорой.

И только самая выдающаяся партия людей не была рассредоточена и осталась в этом малом отряде. Можно сказать, что это был козырь целого отряда. Они были личными телохранителями Герцога Тюльпана.

Лохарту повезло. Когда-то он пришел из равнины и всем сердцем хотел стать учеником кавалеристского плотника. После того как ему удалось вступить в запас ордена деептиконов, прошло уже несколько лет. Его талант, старания, пот – за все это он был вознагражден. Когда он вступил в орден десептиконов, то благодаря своим выдающимся умениям в течение нескольких лет он постоянно возвышался и возвышался.

За несколько месяцев до этого, до начала войны, командир полка ордена десептиконов, который уже давно шел за Двэйном, Зигги, нанял этого молодого человека. И он предоставил ему два выбора: во-первых, повышение в должности, исполнять обязанности командира подразделения, во-вторых… из простого командира стать участником отряда десептиконов. Он вступил в отряд личных телохранителей в ордене десептиконов.

В то время Лохарт даже думать не стал. Он немедленно выбрал второе предложение. Отказался от управления десептиконами и предпочел вступить в этот малый отряд! Потому что во всем клане Герцога Тюльпана, он был главной гордостью!

Затем в этом хорошо обученном малом отряде Лохарт был избран еще раз!

На этот раз их поручению стали завидовать корыстные и эгоистичные офицеры в семье Герцога Тюльпана!

Зигги лично имел 10 десептиконов из малого отряда летчиков. Их назначением было… выйти вперед на линию фронта! Из семьи Герцога Тюльпана временно направили генерала Андрэ во главе имперских военно-воздушных сил!!

Отправиться на оборонительный рубеж Касперский!!

Это было опасно и вызывало много волнения!

Когда-то Двэйн просил генерала Андрэ использовать этих летчиков только в особых случаях, помимо этого он должен был отвечать за их безопасность – потому что для Двэйна эти десять человек были самыми лучшими хорошо обученными летчиками. Их главным назначением было наблюдать за передовой линией. Максимально быстро формировать и ориентироваться в темноте – это было главным образцом военных сражений в этой эпохе.

Это офицерский кружок!

Когда-то ради того, чтобы завладеть этими десятью людьми, те самые первые ученики, которые уже давно следовали за Двэйном и получили образование в магической академии, могли выходить на передовую линию, поэтому у них было преимущество в выборе отцов-основателей малого отряда десептиконов.

Однако командир полка десептиконов Зигги сделал исключение и выдвинул молодого Лохарта в ряды тех десяти людей. Из-за этого случая появилось много зависти. Поэтому до того как выйти на передовую линию, Лохарт пригласил сослуживцев пить вино.

Сейчас Лохарт, благодаря силе ветра, взлетел на метле и стал набирать скорость, произвольно кружась в воздухе…

Позади него на метле сидел Зигги. Находясь близко, он довольным взглядом рассматривал этого выбранного им молодого человека

Этот парень – идеальный человек Ролингов. Верный подчиненный для Герцога Тюльпана. К тому же… обладает талантом в воздушных полетах! Когда-то в тренировочном лагере этот парень выделялся своими успехами. При этом когда проходил осмотр, директор сразу же наградил его волшебным перстнем.

Именно с того времени Зигги стал специально обучать и воспитывать этого парня.

В этот раз, выступая вперед в отряде десяти, он всеми силами настоял на том, чтобы взять с собой этого парня.

Здесь находился восточный регион оборонительного рубежа Касперский. Этот искусственный канал пролегает восточную крепость оборонительного рубежа.

В несколько последних дней распространилась новость. Армии тех монстров нанесла внезапный удар по тем императорским караванам, находившимся на реке.

Когда эта печатная новость попала в руки главнокомандующему генералу Ростку, старый полководец сразу же придал этому известию большое значение!

Империя приложила много усилий, чтобы заложить этот искусственный речной канал в восточной части оборонительной линии. Благодаря этому каналу можно идеально использовать силу имперского военно-морского флота, формируя общее сухопутное и водное войско для обороны крепости.

Со времен начала войны тем монстры несколько раз пробовали атаковать этот водный канал. В результате содействия имперских военно-морских кораблей те монстры быстро отступили. Императорские военные единогласно признали, что те монстры не умеют вести сражения на воде. Если империя будет постоянно проводить водные сражения, тогда за восточную часть рубежа можно будет не беспокоиться.

Но сейчас… Те чертовы монстры почему-то успешно атаковали корабли!

К тому же из последних новостей стало известно, что у этих монстров еще есть подводные войска!

Военная разведка обнаружила, что выступившие противники могли сражаться под водой. Они выжидали удобный случай, а затем атаковали имперский караван судов!

Это новость сильно испугала верховного главнокомандующего. Потому что, честно говоря, в восточной части морской флот был самым сильным, а теперь он ослаб!

Для того чтобы выяснить подробное положение этого дела, военное ведомство вручило это поручение военно-воздушным силам, надеясь, что они смогут провести разведку в этом регионе. Кавалерия волков оказалась очень сильной. Они были неуловимыми, словно призраки. Если имперская конная разведка столкнется с армией волков, то не сможет сражаться с ними.

Генерал Андрэ понимал всю важность этой разведки. В этот раз он послал хорошо обученную партию десептиконов малого отряда.

Зигги с радостью принял его поручение…

Сегодня был второй день их патрулирования в акватории.

Десять десептиконов разделились на два отряда. С двух направлений они тщательно обыскивали акваторию, стремясь обнаружить морские войска орков. Согласно характеристике в газете вражеские войска могли скрываться под водой, поэтому патрулирование намного усложнилось.

Отряд десептиконов были вынуждены использовать их лучшие летные навыки и умения, вести поиск на небольшой высоте – это служило еще одним поводом, из-за которого генерал Андрэ был вынужден отправить их войско. Из-за объемов дирижаблей, они были очень медленными. На них было сложно вести поиск на низкой высоте и проводить высокотехнологичную работу.

Для того чтобы взлетать в небо веникам не требовалось особое волшебное хрустальное изобретение. Но во время военных действий богатый Двэйн не мог быть жадным по отношению к этим самым хорошо обученным десептиконам, поэтому он все-таки установил в них волшебный хрусталь.

После недолгого отдыха ответственные за обход двое сослуживцев в скором времени вернулись.

— Господин, есть сведения о противнике. На северо-востоке были обнаружены следы неприятеля, в общем счете около двадцати врагов.

Только что спустившийся на землю десептикон схватил веник и молниеносно доложил.

Зигги приподнял бровь:

— Не больше двадцати? Хм, хочешь уничтожить отряд этих волков?

Он бросил взгляд на своего сослуживца. Все люди, включая молодого Лохарта, пришли в волнение и с нетерпением ждали ответа.

— К сожалению, мы не обнаружили подводные войска противника.

Затем Зигги посмеялся:

— Однако нам так редко удается выбираться куда-то, ни в коем случае нельзя возвращаться с пустыми руками… Хорошо, отрубим несколько волчьих голов.

Несколько десептиконов сразу же стали издавать восторженные возгласы.

Расстояние до речного канала приблизительно составляло два километра. Отряд волков как раз находился вблизи берега реки и скрывался в местности, покрытой кустарником. Вдоль реки они шли на запад.

Кавалерия волков была быстрой и подвижной, благодаря этому у нее было преимущество. Но мчаться стремглав по длинной дороге быстрее лошадей они не могли. Волки бегали только рысцой, насколько это было возможно, они берегли свою физическую силу.

В это время издалека доносился ветер и бежавшие впереди несколько крупных волков внезапно забеспокоились. Они запрокинули головы, настороженно и агрессивно всхлипнули во весь голос несколько раз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 562.1.2. Сцена с небесными врагами и маленьким человеком (часть 1)**

Несколько волков сразу же учуяли и быстро остановились. Они шепотом обменялись друг с другом несколькими предложениями. После этого волк, который вел отряд, завыл, и отряд из двадцати волков молниеносно разбежался в заросли кустарника, чтобы скрыться там.

На улице потемнело. И заросли кустарников хорошо скрыли металлический блеск брони и мечей кавалерии волков.

Отряд этих волков среагировал очень быстро. Они учуяли странный запах, который доносился ветром. Они сразу же распознали, что это были люди – таким природным талантом обладали волки. В начале войны много людских военных разведчиков было замечено волками. Они начинали преследовать их.

Эти волки тайно устраивали засады, а затем ударяли по разведчикам из засады. Таких случаев было очень много.

Очевидно, в этот раз у них ничего не получится!

То, что они скрылись в кустарниках, было совсем неэффективно!

Если людская кавалерия шла по земле, то, возможно, им удалось скрыться в кустарниках. Однако…

Став передовиком этого малого отряда, Лохарт еще никогда не летал впереди строя!

Он смотрел сверху под наиболее выгодным углом зрения. Его наблюдательность была хорошо выдрессирована. Поэтому он сразу же обнаружил в кустарниках вражеские силуэты!!

На лице Лохарта появилась улыбка. Он очень быстро принял решение. Находясь впереди строя, он высоко поднял кулак левой руки, тем самым сделав молчаливый жест по боевому уставу десептиконов.

После этого следовавший за ним Зигги и другие люди в соответствии с этим серьезным жестом внезапно разлетелись в разные стороны!

Остался только один Лохарт. С равнодушным лицом он повернулся к засаде волков – вплоть до того, что даже специально снизил высоту своего полета! Он летел на расстоянии трех метров от земли, одновременно замедлил свою скорость!

Он понимал, что сейчас он служит наживкой!

Спрятавшиеся в кустарниках волки быстро обнаружили, что их противник находится в небе – это сразу же усложнило задачу для старшины волчьего отряда.

Если бы люди были на поверхности земли, и их армия превышала волчью в два или три раза, это бы все равно не остановило волков. Гордая кавалерия волков все равно с уверенностью смогла бы перейти в наступление!

Раньше в ночном бое с людскими разведчиками волки скрытно ударяли из засады, пусть даже их кавалерии были совсем не большие – если они были не в состоянии сражаться с людьми, то волки могли быстро и незаметно ускользать, словно ветер. Таким способом они выходили из неприятных ситуаций.

Но в этот раз противник настиг их с неба… В этом была вся сложность.

Однако этот летящий человек выглядел очень необычно. Раньше они еще никогда не видели такого рода людей.

Больше всего командира кавалерии волков волновало то, что этот человек был один! Он летел медленно и низко! На такой скорости и высоте полета, подождать, когда он приблизится, можно сразу же ударить его, это бы не составило большого труда для волков!

Более того… С тех пор как начались военные сражения, людские сухопутные разведчики уже не осмеливались вести патруль! Они уже давно не пробовали вкус человеческой плоти!

Подумав о вкусе человеческого мяса, в глазах этого волка появился зеленый огонь. В один миг он принял решение, о котором потом будет сильно сожалеть!

Казалось, что настроение у Лохарта было легкое. Но про себя он все равно немного волновался. Но чем ближе он подлетал к кустарникам, тем в сердце становилось спокойнее!

В это время он сосредоточил все свое внимание. Все, что находилось в его окружении, вой ветра, — было словно в твиксторе! Такое состояние было самым наилучшим для десептиконов!

Близко! Близко!

Тот самый кустарник уже был перед его глазами. Лохарт с преспокойным видом занял удобное положение, после чего пролетел вдоль куста!

Фух!

Рядом с кустарниками внезапно донесся звук шелеста. Затем подул ветер, и из кустарников выскочила огромная темная тень! Волчья кавалерия действительно была полна хитрости и ловкости! Они были быстрыми, словно зайцы!

Сильный ветер ударил по лицу Лохарта, и он почувствовал резкую боль в своих щеках. На расстоянии вытянутой руки он отчетливо разглядел кинувшуюся в его сторону волчью кавалерию! Гигантские волки с широко раскрытыми кровавыми пастями! А верхом на их спинах сидели монстры с блестевшими зелеными глазными яблоками!

Лохарт пытался посильнее ухватиться двумя руками за метлу! Метла наполнилась волшебной силой! Его тело и метла, словно прочно слились воедино. Почти в одно мгновение в воздухе он совершил сложный для десептиконов технический маневр!

В тот момент, когда он пролетал на метле перед противниками, он вдруг резко снизил высоту своего полета наполовину! Казалось, что он мог двумя ногами задеть поверхность земли! В это время его метла наполнилась небольшими потоками магической силы, благодаря чему скорость полета мгновенно увеличилась!!

Фух!

Огромный волк сумел захватить только пустой воздух. Медленно летевший перед ним человек на метле внезапно исчез из поля зрения! Он сумел увидеть Лохарта только в тот момент. Затем тело Лохарта словно стало маленьким. И он быстро пролетел мимо высоко прыгнувшего волка! После того как волк поймал только воздух, сидевший на его спине кавалерист сразу же растерялся!

Лохарт был в совершенстве обучен езде на метле. К этому времени он уже успел совершить быстрое движение: поднявшись со своего седла на метле, он наклонился в пояснице и, освободив одну руку, со всей быстротой достал короткий арбалет. Он сильно изогнулся в пояснице на метле, но при этом направление полета не изменилось!

Свист!

\*Звук выстрела арбалета!\*

Стрела арбалета глубоко вонзилась огромному волку под живот. Он свалился на землю вместе с ужасным криком и покатился прочь.

Лохарт, скрутившись в талии, повернулся, чтобы выстрелить. Во время учебных тренировок он много раз проделывал это. Но в настоящих военных условиях это был первый раз! Услышав, как за его спиной раздался злобный голос противника, молодой человек сразу же пришел в волнение!

Согласно уставу, он по-прежнему оставался суровым. Он не поворачивал голову, чтобы посмотреть, что происходит. В первую очередь, он повысил высоту полету!

— Действительно, выбор Лохарта был правильным!

Партия волчьей кавалерии совсем не впала в панику из-за того, что ее вождь был ранен! Увидев, как этот человек навредил их главарю, остальная кавалерия волков наоборот ожесточенно рванулась в сторону Лохарта!

Армия волков ловко среагировала – они обнажили свои мечи и, повернувшись к Лохарту, бросили их в него!

Острие меча пролетело вплотную рядом с его голенью. Если бы он своевременно не додумался набрать высоту, и вместо этого бы повернулся, чтобы посмотреть результаты своего удачного выстрела, то тогда сейчас он бы уже оказался трупом!

После того как Лохарт набрал высоту, он сделал высший пилотаж в воздухе, перевернувшись на метле – только небу было известно, как этот в прошлом новичок смог сделать такой переворот в воздухе. Его даже чуть не стошнило! Но сейчас эта степень сложности пилотажа для молодого Лохарта оказалась очень простой.

После переворота он вернулся в прежнее положение и резко ускорился. Повернувшись в прежнем направлении, он улетел, словно стрела! Другие волки уже не смогли никак отреагировать на такой сложный маневр!

Лохарт стремительно пролетел над раненым им волком. Он снова захватил стрелу и моментально выпустил ее!

\*Хлопок!\*

В этот раз стрела точно попала ему в левое глазное яблоко!

Лохарт был одним из трех гениев в ордене десептиконов, кто умел точно стрелять во время полета!

Стрела из короткого арбалета со всей силой воткнулась в глазное яблоко волку!

Прежде всего, она проткнула кость противнику. А затем вонзилась в мозг, поэтому этот волк даже и глазами не успел пошевелить. В один миг он был убит!

В это время рассредоточившийся строй с двух сторон уже был окружен Зигги и другими людьми. Все волки были убиты!

В этот раз у них не получилось стать охотниками в засаде, вместо этого они оказались добычей в руках людей! Этот бой не был слишком интригующим!

Зигги и другие пять человек начали свободно проводить истребительную операцию. Во время скоростного полета стрелы летели одна за другой, отбирая жизни волков.

Одна такая встреча сократила волчью армию в два раза. Сразу же послышался свист. Они разделились и убежали в два разных направления.

— Стадо дураков.

Увидев такое стечение обстоятельств, Зигги был чрезвычайно весел!

Эти волки действительно не занимались совершенствованием своих военных технических приемов. Они были кучкой глупых диких зверей! Воздушная армия намного превосходила их!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 562.2.1. Сцена с небесными врагами и маленьким человеком (часть 2)**

Перед глазами был большой массив кустарников. Если бы эти волки оказались умными, то они бы скрылись в этих кустарниках. Конечно, эти кустарники были не очень высокими, но средняя их высота была около 3-х метров. Если бы они скрылись в этих зарослях, тогда бы стрелять из арбалета было бы сложно. Поэтому Лохарт только что оказался в роли приманки, чтобы выманить всех этих ребят из зарослей кустарников!

А сейчас, все эта кавалерия волков с шумом разбежалась… в сторону просторной плоской равнины… Даже если они будут быстро бежать, смогут ли они обогнать быстро летевших десептиконов? На обширной плоской равнине не было каких-либо укрытий. Поэтому их можно было легко преследовать, а затем пристрелить одного за другим волков!

Зигги ничуть не сомневался. Он решил не рассредоточивать войска. В его отряде было всего пять человек. Рассредоточение войск наоборот не подходило им. Он с точностью определил, что в разделившихся партиях волков их количество ненамного превышало собственного отряда!

На широкой равнине стадо волков стремглав убегала. В воздухе десептиконы преследовали их, издавая приветственные возгласы. Звуки свистевших стрел не прекращались. Непрерывно раздавался горестный волчий вой. Отстававшая волчья кавалерия постоянно истреблялась.

В этот раз Лохарт не был впереди своего отряда. Вместо него впереди летел Зигги. Когда среди противников оставалось только лишь два, Зигги сделал стремительный жест рукой. Этим он дал понять своим сослуживцем, что нужно оставить одного потерпевшего!

На протяжении всей войны людям еще никогда не удавалось живьем ловить таких хитрых и злых противников! Раньше когда люди подвергались нападению со стороны волков, они могли только убивать их. Но ловить живьем у них никогда не получилось!

Про себя Зигги ясно понимал — нужно захватить в плен одного живого волка! Самый последний волчий кавалерист был ранен в голень. Он с трудом ковылял по земле, а затем покатился кубарем.

Этот последний волк находился в бедственном положении и боролся из-за всех сил. Но он мог только с трудом сидеть на земле – когда он только что катился по земле, его голень была сломана под тяжестью его верхового животного. Во время этого последнего пути он оглядел окружавших его людей, оскалил зубы, туго-натуго схватил нож, его глаза наполнились кровью.

Зигги первым спустился на землю. Волк понял, что люди хотят схватить его живым. Он внезапно зарычал. Из-за пазухи своей брони он достал свиток зеленого цвета. Казалось, что внутри было что-то завернуто. Он свирепо приложил этот свиток к своей ране на ноге, смочив его кровью! А затем потерялся в небесном пространстве!

Волна! Намочившийся кровью зеленый свиток сразу же взорвался! Появилось магическое сверкание лучей, вспыхнувшее от силы трения с воздухом!

Горевшее пламя стало изумрудного цвета. Сияние лучей стало сильным. А днем оно сильно ослепляло!

Зигги и другие десептиконы были учениками магической школы. У них были большие знания в магии. Это вызвало у них большие опасения!

Тот сидевший на земле волк наблюдал за зеленым пламенем. Затем он стал ехидно улыбаться людям. Удар и он пронзил свое сердце длинным мечом!

Зигги пришел в смятение. Наблюдая за покончившим с собой волком, он холодно улыбнулся и отошел назад. Вытащив меч, он одним ударом разрубил голову волка.

— Не получилось взять живым, голову заберем с собой.

После этого Зигги посмотрел на своих сослуживцев:

— Уходим отсюда! Только что тот парень развел зеленый огонь, я сомневаюсь, что это какой-либо сигнал о просьбе защиты.

Один десептикон засмеялся:

— Он решил созвать своих напарников? Тем лучше! Сколько волков придет, столько мы и убьем! Если их будет чересчур много, мы отвернемся и улетим, о чем нам еще беспокоиться.

Зигги посмеялся. Но ему показалось странным.

Он быстренько посмотрел останки волков. У них не было каких-либо тайных сведений. Зигги потерял надежду. Он вздохнул:

— Жаль, вражеские подводные войска мы так и не обнаружили… Кавалерии волков то появляются, то исчезают… Этому есть причина. Жаль, нам не удалось захватить живого врага.

Как только он отдал приказ уходить, вдруг услышал низкий возглас стоявшего рядом Лохарта. Он увидел, как Лохарт удивленно смотрел вдаль, протянув руку, показывал куда-то вдаль:

— Что это такое?!

На северо-западной стороне показались золотое сияние мерцавших теней в небесном пространстве.

Они блестели и переливались…

— Словно какие-то металлы, которые переливаются на солнце? – сказал какой-то десептикон.

Затем сразу же покачал головой:

— Неверно. Сегодня же нет никакого солнца…

Множество людей испугалось! На протяжении всей войны еще никто ни разу не видел, чтобы люди умели летать! Можно сказать, что люди всегда занимали абсолютное преимущество в воздушном пространстве!

Прошлая ночная атака была осуждена Двэйном за напрасные траты и расходы, но не оспорим был тот факт, что оркам был нанесен большой ущерб. К тому же было установлено, что они не способны отражать воздушную атаку.

Хотя Зигги был встревожен, но он не растерялся! Несколько этих воздушных вражеских войск были наделены магической силой! Может быть, она была не совсем высокоскоростной, но простым «искусством зоркого глаза сокола» они, безусловно, владели. Подняв руки, они читали эти заклинания. Люди один за другим повернулись и стали смотреть вдаль!

Это вовсе не мерцание металлов, а…

Группа врагов! Целая толпа!

Визуально оценив, каждый враг по своему облику напоминал человека. Они стремительно летели в воздухе. Их тела были тонкими, а позади них были огромные золотистые крылья. То золотистое мерцание было отражением порхания их крыльев.

Зигги и остальные десептиконы никогда не видели врагов с таким внешним обликом. С виду их скорость была очень быстрой. К тому же у них не было каких-либо орудий… Они летели так быстро только благодаря своим крыльям. На их тела, кажется, были надеты доспехи… Доспехи?

— Отступаем!

Зигги немедленно принял решение! Пять десептиконов молниеносно сели на метла, затем, повернувшись в сторону юга, быстро улетели.

Однако в то время, когда люди только поднялись в воздух, по правой стороне они увидели золотистое сияние, которое раньше не замечали около себя.

— Мы плотно окружены! – закричал Лохарт.

— Господин Зигги! Их скорость, кажется, очень быстрая! Не медленнее наших метел!

Зигги быстро сделал жест рукой. Пять человек повернулись к северо-востоку и молниеносно улетели!

Позади и в профиль золотистый свет по-прежнему вплотную преследовал их! Казалось, что они были очень близко! Постепенно расстояние между ними и Зигги стало несколько сотен метров! Они со всей силой мчались на юг.

— Командир! Так не пойдет! – Лохарт рассчитал про себя скорость и расстояние между двумя сторонами, испугался, что они не продержатся и одного километра.

Эти пять человек боялись, что враги догонят их. Хотя отсюда до крепости оставалось несколько десятков километров!

Он стремительно вырвался из строя, развернулся и затем закричал:

— Я прикрою!!

В глазах Зигги появился блеск! Он понимал, что сейчас было не время для канители и распускания слюней! Являясь главарем этого отряда, с самым богатым опытом десептиконом, он никак не ожидал, что Лохарт скажет такое.

Оставался только один выбор: отбросить хвост! Это значит оставить двух или трех десептиконов для прикрытия, отвлечь противника! Таким образом, два или три человека сможет спастись! Иначе всех убьют!

— Я и Лохарт, и еще один человек отступим назад! Быстрее!

Зигги тоже стремительно покинул строй. Но в это время другие десептиконы тоже не осмелились отступать!

Один десептикон сразу же подлетел к Зигги и тяжело прокричал:

— Зигги, ты – командир отряда, твоя жизнь дороже моей! Мы с Лохартом прикроем вас! Ты! Поскорее возвращайся!

Закончив говорить, этот десептикон даже не стал дожидаться ответа Зигги, по военному этикету он повернулся на своей метле в сторону преследующего противника!

— Вернешься живым – отмсти за меня!

После того как этот десептикон вырвался вперед, все лицо Зигги сразу же побледнело, у него не было времени противиться им. Тому, кому Двэйн все время доверял, пришлось сделать мучительное решение. Он отдал воинское приветствие далеко отлетевшему десептикону, и после этого, не проронив ни слова, вместе с остальными десептиконами улетел.

Лохарт и другой десептикон создали заслон и очень быстро встретились с преследовавшими их войсками!

Расстояние между ними все время сокращалось, c каждым разом образ врага виднелся четче!

Было очевидно, что в армии преступного народа они встретились с отрядом эльфов!!

За ними гнался отряд из двадцати эльфов. Их тела выглядели, словно человеческие, но они были более тонкими и худыми. Крылья были огромными. Поэтому они могли легко парить в воздухе. А доспехи, которые защищали их тела, были сделаны по эльфийским традициям: на них были выгравированы многочисленные ажурные узоры… Если бы у людей на доспехах были такие узоры, то это бы расценивалось, как бессмысленные траты и показуха. Но для эльфов, а у них был еще иной оборонительный прием – они читали магические заклинания!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 562.2.2. Сцена с небесными врагами и маленьким человеком (часть 2)**

Военно-воздушные отряды двух племен, наконец-то, вступили в схватку!

Первый бой. Две стороны находились на расстоянии в сто метров от земли. Эльфы сразу же рванулись вперед!

Очевидно, что военно-воздушные отряды эльфов в атаке значительно превосходили человеческих десептиконов. Они быстро летали из-за своих крыльев, их руки были свободными, поэтому они могли легко стрелять из луков!

А человеческие военно-воздушные войска должны были одной рукой управлять метлой, а другой держать арбалет и целиться – несмотря на то, что их небольшие арбалеты были сильным оружием, но их дальность стрельбы не могла сравниться с магическими луками эльфов.

Лохарт и его партнер слетелись в один ряд. Они увидели впереди золотистый свет.

Магические луки эльфов пользовались широкой известностью еще с давних времен.

Десептикон почувствовал резкую боль в голени.

Одна стрела уже пронзила его голень! В прошлом он тоже являлся учеником магической академии. Он понимал, что сегодня удача была не на его стороне. На лице появилась холодная усмешка. Внезапно он выронил из рук короткий арбалет!

Из его уст стало доноситься магическое заклинание. Все тело покрылось молочного цвета воздушной массой.

\*\*\*\*

Несколько стрел подряд были выстреляны в его тело! Эльфы стреляли точно и хитро! Они целились в глаза или другие болезненные важные места!

Воздушная масса молочного цвета внезапно разбухла. Поэтому большинство стрел отскочили от него. Но некоторым стрелам все же удавалась проникать сквозь его воздушную защиту.

Несколько дыханий. И этот десептикон уже напрямую прорвался в отряд эльфов! За такой короткий период он стал похож на ежика. Все тело было покрыто десятком стрел! Блеск его воздушного колпака иссяк.

Из уголков рта и носа этого десптикона заструилась алая кровь. Но он, напротив, рассмеялся!

Он вдруг отпустил руки и повесил на свою метлу две черные банки!

\*Бах!\*

Появился свет! Среди группы эльфов произошел взрыв, они и подумать не могли, что их противник готов погибнуть вместе с ними. Несколько эльфов не приняли меры предосторожности и сразу же покрылись светом этого огня!

В воздухе разразился кровяной дождь вместе с брызгами огня!

В это время Лохарт услышал грохот и про себя сразу же догадался, что произошло.

Его партнер умер… Этот парень, с которым он когда-то играл в азартные игры! Самый молодой парень среди десептиконов, с небольшим опытом и квалификацией! Все это время все эти люди считали его новичком, но в конечном итоге он стал для них младшим братом.

Сейчас его сослуживец умер прямо рядом с ним!!

Лохарт сильно скорбел в своем сердце. Но у него не было времени оплакивать его!

180 градусов! 360 градусов! 720 градусов…

Лохарт и сам не знал, сколько раз он успел перевернуться!

Но сейчас он не мог остановиться!

Мимо ушей непрерывно раздавался свист стрел! Одна за другой они словно скользили по его телу. Лохарт оказался в дожде из стрел, которыми стреляли эльфы. Его высшее мастерство и ловкость в движениях восхищала этих эльфов-эстетов! Взволнованные эльфы менялись в своих лицах!

Несмотря на то, что этот человек попал под дождь из стрел, он словно кружился и танцевал в нем! Словно его тело было наполнено волшебством и магией. Застеливший все небо дождь из стрел никак не мог попасть на его тело!

Немало эльфов засматривалось на него, они наблюдали, как искусно он выполнял полетные маневры. Сидя на метле, он словно был сильнее тех длиннокрылых эльфов во всем небесном пространстве!!

Лохарт сумел спрятаться от этого дождя из стрел! Он понимал, что это была судьба. Он сумел превозмочь собственный предел мастерства! Не щадя жизни, он совершал полетные маневры, был живым и подвижным, как плывущие облака и текущая вода! Все его умения сразу же проявились!

Лохарт был очень храбрым! Но он не погиб вместе с тем, бросившим бомбу сослуживцем.

В какой-то степени он был самым умным среди десептиконов – из-за этого Зигги восхищался им! Он понимал, что в этот раз ему не избежать смерти… Он не боялся ее. Но он старался как можно дольше задержать своих противников! Пусть даже больше на одну секунду! Так у Зигги и остальных десептиконов добавилась бы еще одна секунда для того, чтобы улететь!

После дождя из стрел даже сам вождь эльфов был восхищен этим человеком. Он даже был в нерешительности – такого превосходного человека не стоит убивать. Не лучше ли отпустить его и преследовать остальных десептиконов.

— Эльфы. Именно в этот день проявили себя, как истинные эстеты. Но Лохарт не желал отзываться!

После того как он избавился от дождя из стрел, то в первую очередь поднял свой короткий арбалет и нацелился на находившегося к нему ближе всего эльфа!

Свист стрелы!

\*Бац!\*

Одна стрела – прямое попадание! Лохарт и не предполагал, что эльфы настолько проницательны! Из ста выстрелов у Лохарта всегда было сто попаданий! Но в этот раз его стрела пролетела мимо врага. Но попала ему в крыло! Тот эльф завопил от боли. Колыхаясь, он упал не землю.

Но Лохарт не останавливался. Он сразу же перелетел с одной стороны на другую!

Это движение сильно разозлило эльфов!

Провокация!\*\* Чистая провокация! Это человек уже принял свою полную боеготовность! И как прошлый человек, держа в руках бомбу, бросил ее и готов был разделить вместе с ними смерть. Арбалеты и бомбы – были их главными оружиями!

Но Лохарт был инородцем. Он с самого детства мечтал стать знаменитым кавалеристом. Пусть даже он пошел служить в военно-воздушные войска, но в его кожаных сапогах по-прежнему хранился небольшой нож для рукопашного боя. Бомбы и арбалеты – разве это оружия для настоящего кавалериста?!

Но он чувствовал резкую острую боль в руке, и из-за этого у него не было силы. Он тихонько протянул кинжал, но и двух раз не смог поднять его… В конечном счете, его глаза почернели, пальцы руки ослабли. Кинжал упал не землю.

Я… Именно так я умру…

Лохарт ошибочно полагал, что умрет.

Неужели это было не так?

Он был всего лишь мелким человеком. Он не был паладином или генералом. Не был аристократом и даже нормальным кавалеристом.

Он только был молодым человеком, рожденным на равнине Ролингов… Сын обычного плотника. С самого рождения до настоящего времени он никогда не обладал славой за прошлые поступки (но на самом деле, когда-то над крепостной стеной Роланда он встретился лицом к лицу с Золотым Драконом, но в то время он и понятия не имел, кто был его противником).

Но следует сказать главное, в этом мире можно не являться великим деятелем или рыцарем, полководцем или императором, аристократом или кавалеристом…

В этом мире иногда можно быть обычным мелким человеком и творить чудеса!

Поэтому он не погиб.

Лосюэ спокойно посмотрел на взятого в плен молодого человека. По лицо было видно, что он был очень юным – по человеческим меркам ему было всего двадцать лет.

Этот молодой человек заблуждался. Его лицо совсем не было испуганным… Он был очень спокойным.

Когда эльфы взяли его в плен, он перед своей смертью еще пытался сражаться своим кинжалом – поистине бесстрашный человек.

Его летные навыки восхитили даже высокомерных эльфов.

Лосюэ тихонько посмеялся.

Как бы там не было. Сейчас сам пришел!

Пожалуй, что стратегию войны нужно изменить!

До этого глупые орки могли только слепо нападать.

Смешно! Еще раньше орки смогли захватить в плен достаточно много людей, но они совсем не умели проводить допрос! Он только могли задавать простым людям наивные вопросы. Затем убивали их, пополняя свой провиант.

Они спрашивали людей об армии, об оборонительном рубеже, при это они знали только «примерную» информацию…

Они все равно ничего не знают!

Такие мерзкие!

Число людей в войсках, оборудование, оружие, верховные главнокомандующие – какой-либо ценной информацией они не владели!! Что это за война!!

— Разбудите его. Затем я буду допрашивать его, — Лосюэ посмотрел на ослепленного Лохарта.

Ослепленный Лохарт и подумать не мог, что его ничтожная человеческая жизнь стала влиять на всемирный ход событий…

Но даже у маленького человека есть свои принципы, не так ли?

(Ха-ха… Этот персонаж, Лохарт, уже давно вышел на сцену. Раньше постоянно люди постоянно спрашивали меня, сколько слов я собираюсь написать об этом человеке… Но я никогда толком ничего не объяснял. Сейчас я поясню: раз уж автор потратил достаточно бумаги и чернил ради одного персонажа, значит, у него есть особенные намерения! Мне самому очень нравится этот «сын плотника», вышедший из деревенской местности королевства Роулинг и все время мечтавший стать кавалеристом молодой человек. С одной стороны, по моему плану он является важным героем в сюжете. С другой стороны, я хочу сделать его интересным персонажем.)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 563. Храбрость**

После того как Лохарт проснулся, он был сильно удивлен.

Он находился в большой палатке изумрудного цвета. Она была сделана не из ткани, а из огромных ярко-зеленых листьев. Они были хорошо сплетены и прочно защищали.

Его тело лежало на огромном зеленом листе. В то время когда он проснулся и повернулся, то чуть не упал. Кажется, что этот зеленый лист был заколдован. Лохарт попробовал пошевелиться, но края листа сразу же прочно завернули его.

— Я… — раскрыв рот, Лохарт боролся из последних сил.

— Ты еще жив, молодой человек, — донесся изящный и равнодушный голос сбоку.

Лосюэ подошел к Лохарту. Король Эльфов произвольно провел пальцами рук, и зеленая кровать под телом Лохарта сразу же поднялась. Лохарт по-прежнему был плотно завернут в лист, и у него не было возможности повернуться. Он ясно разглядел своего врага.

— М? – после того как Лохарт увидел Лосюэ, в его глазах сразу же возникло удивление.

Лосюэ слегка посмеялся:

— Похоже, что ты совсем не сердишься? Только немного удивляешься?

— Я знаю тебя! – Лохарт вплотную взглянул на Лосюэ. – Я видел тебя в резиденции Герцога Тюльпана! На том банкете!

— А-а, ты – человек Герцога Тюльпана? – посмеялся Лосюэ.

— В прошлый раз на банкете я делал обход по резиденции Герцога Тюльпана и видел тебя! Ты… — подумав немного, Лохарт посмотрев на этого обладавшего идеальным красивым лицом парня, которому все завидовали.

Только на его щеке был еле заметный шрам.

— Ты глубоко впечатлил меня, — без осторожности ответил Лохарт. – В то время твой внешний облик заставил нас прийти в изумление.

— К сожалению, я совсем не помню тебя, — кивнул головой Лосюэ.

В его глазах было немного сожаления.

— Хм, я только лишь маленький человек и все, — холодно ответил Лохарт. – В то время ты был уважаемым гостем, конечно, ты не обращал внимания на следящих за порядком людей. Только я не мог подумать, что ты все-таки окажешься шпионом.

— Шпион… Хм. Это слово не слишком вежливое, но оно правильное. В то время я явился в ваш человеческий мир для того, чтобы осуществить шпионаж! – посмеялся Лосюэ.

Он поднял пальцы рук.

Обернувший Лохарта зеленый лист сразу же раскрылся. Тело Лохарта освободилось и сразу же подпрыгнуло. Он отступил на два шага. Вплотную уставился на своего противника.

Он сразу же подумал о том, как ему нагнуться и достать из своих сапог кинжал.

— Твоего оружия нет там, — засмеялся Лосюэ.

— У меня еще есть две руки, — стиснул зубы Лохарт.

Он скрутил туловище и, повернувшись к Лохарту, ударил его! Руки были тесно сжаты в кулаки. В тренировочном лагере он постоянно совершенствовал себя, преодолевая трудности. А не только летные навыки. Став знаменитым десептиконом, его руки тоже были очень ловкими, несмотря на то, что противник сумел уклониться, используя магию. Однако… Многие маги не способны хорошо сражаться!

К сожалению, Лохарт допустил просчет. Он еще не встречал эльфов, более того, он никогда не видел Лосюэ. Он только пытался ударить его, но вместо этого ударил по стене. Ударил настолько сильно, что у него потемнело в глазах. Он простонал и подпрыгнул!

Лохарт упал на землю и со всей силой стал трясти головой.

— Мне кажется, тебе не стоит продолжать дальше, среди всех людей есть только один, который превосходить меня собственной силой. К сожалению, этот человек не ты.

— Ты говоришь о нашем Герцоге Тюльпане! Хм, самого начала ты боялся его, — ответил Лохарт.

— Двэйн? – засмеялся Лосюэ. – Нет, он не годится мне в соперники, когда-то я преследовал его, а он убегал от меня. Я говорю о другом человеке… — взгляд Лосюэ был странным.

Он немного тряхнул головой:

— Хорошо, это совсем другое дело и к тебе не имеет никакого отношения. Однако больше всего меня удивило то, что ты – подчиненный Герцога Тюльпана… Ммм, мне уже давно следовала догадаться. Тебя использовали для отряда на метлах, боюсь, что это очередная выдумка того странного парня Двэйна.

Говоря это, Лосюэ произвольно подошел к стоявшему в шатре небольшому стулу и присел на него. Он взглянул на лежавшего на земле Лохарта:

— Раз уж я не убил тебя, а наоборот — спас, то ты должен знать, что мне нужно.

— Тебе нужно… — подумал Лохарт, нахмурив брови.

Его выражение лица сразу же изменилось. Глаза были полны твердости и решительности.

– Ты хочешь устроить допрос о состоянии армии? Хм, даже и не думай!

— Твоя реакция была очевидной, — Лосюэ не сердился. – Ты – храбрый воин, я слышал, что ты уже попадал в плен.

\*Бац!\*

Лосюэ бросил кожаный мешок перед лицом Лохарта. Это был вещевой мешок Лохарта. Став десептиконом, он постоянно носил его при себе. Мешок был наполнен волшебными кристаллами. Еще была одна карта и другое военное снаряжение. Также находился «военный билет» семьи Герцога Тюльпана – этот офицерский билет был оригинальным. Во всем континенте даже у императорских войск не было такого билета.

— Я посмотрел твой офицерский билет. Тебя зовут Лохарт. Старший сержант первого разряда в ордене десептиконов. Ты из южной провинции Коттэ континента Роланд. Верно? К сожалению, я не был в южной провинции Коттэ, но я слышал, что часть земли Коттэ принадлежит семье Роулинг, точно.

Лохарт из-за всех сил пытался подняться. Его лицо внезапно стало надменныv и высокомерным:

— Кто тебе сказал, что я из Коттэ? Запомни, я – человек семьи Роулинг!

Говоря это, он снова скрутился в талии и ударил. Вспышка света. Лохарт закричал и еще раз свалился.

— Я же сказал, что тебе не по силам… Для меня ты слабее муравья, — засмеялся Лосюэ. – Мне не нравится заниматься такими грубыми делами, давай мы с тобой лучше хорошо поговорим?

— Устроишь мне допрос? –засмеялся Лохарт. – Давай! Плеть? Палка? Пытка? Испробуй все! Посмотри, смогу ли я выдержать! Вступивший в армию семьи Ролинг человек – не безвольная тряпка!

Лосюэ вздохнул.

— Я – эльф, — он спокойно посмотрел на этого человека. – То, о чем ты говоришь, пытки плетью… Не соответствует нашим устоям и традициям, мы, эльфы, народ грациозный. Мы никогда не станем использовать те варварские жестокие приемы.

Его голос был ласковым, словно совсем не мог нанести никакого вреда. После этого он снова услышал его голос:

— Но я скажу тебе, что неподалеку отсюда есть орки… Их знаменитое кровавое и жестокое племя… Ты уже знаком с ними? Они не только жестоко изобьют тебя, но еще и съедят. Бросят тебя в котел и сварят. Мне не нравится это способ приготовления. Но рядовым солдатам нужны продукты питания.

Лосюэ поднялся и приблизился к нему:

— Лохарт, ты — храбрый воин, но ты уже попал в плен, все, что было в твоих силах, свой отечественный долг ты уже выполнил. Сейчас отвечай на мои вопросы, я не буду считать тебя слабым. Я не хочу жестокими приемами обращаться с тобой. Поэтому… Тебе только нужно ответить на несколько вопросов. Любо эльфы окажут тебе теплый прием, либо передам тебя оркам.

Лохарт бесстрашно и холодно проговорил:

— Ты можешь все перепробовать, посмотришь, смогу ли я покориться тебе! Давай, попробуй – посмотрим! – говоря это, на его лице появилась необыкновенная улыбка.

После этого он злобно раскрыл рот и со всей силой прикусил свой язык!

— Упрямые люди, — вздохнул Лосюэ.

Он махнул рукой. Лохарт еще не успел прикусить свой язык, как его сильно покачало в воздухе.

— Люди… Все не могут легко покориться? – Лосюэ посмотрел на лежавшего на полу без сознания Лохарта.

Снаружи шатра стояли несколько старейшин эльфов. Они вошли внутрь палатки. Увидев на полу человека, они не сдержались и сказали:

— Король… Мы можем использовать искусство чтения чужих мыслей, совсем не нужно тратить ваше бесценное время на этого человека.

Лосюэ покачал головой в знак отрицания:

— Если использовать магию, я смогу легко прочитать нужные мне сведения из его мозга. Однако… Сознание людей совсем не похоже на наше слабое воображение. Они вовсе не слабое племя.

Говоря это, он глубоко вздохнул:

— Мне вовсе не нужны сведения из головы этого человека… Я вижу другую, не менее важную, пользу в нем!

В глазах Лосюэ появился блеск:

— Когда его ослепили, я уже прочитал его мысли. Положение и звание этого человека непростое. Он – прямой доверенный человек Герцога Тюльпана. Он один из знаменитых звезд Герцога Тюльпана – хорошо обученный десептекон. Когда-то он получил награду от самого Герцога Тюльпана… Этот человек ведет себя спокойно, без происшествий, возможно, что скоро он займет высокие позиции в войсках Герцога Тюльпана! С ног до головы можно оценивать все достоинства этого молодого человека!

— Неужели… Неужели ты думаешь…

— Мне нужно, чтобы он покорился мне, — засмеялся Лосюэ. – Мне нужна послушная, покорная марионетка и пешка! У меня появился совершенно новый план!

Прошло немного времени, и Лосюэ внезапно сказал:

— Приведите несколько орков, испробуем его… Я ненавижу совершать такие подлые поступки, которые не свойственны эльфам, однако… Все ради священной войны. Сразу же узнаем обстоятельства всех дел!

Его высоко подняли и кинули на деревянный каркас. Двумя веревками связали ему запястья. Он словно рыба был высоко подвешен к стойке. А его ступни были в огромном масляном котле!

Котел поставила на только что подожжённый хворост, жестокие языки пламени, словно облизывали дно котла. Масло в котле начало журчать и пениться. Искры непрерывно вырывались наружу. Из котла доносился свирепый звук «пи-па-пи-па».

Расстояние ступней Лохарта от котла было примерно полметра. Прыгавшие капельки масла брызгали ему на ноги!

Очень больно!

— Последний шанс, если ты покоришься, — холодно посмотрел на стойку с Лохартом рядом стоявший эльф.

Рядом с котлом стояли с ног до головы обросшие волосы орки. Они хищно смотрели на Лохарта. Двое из них даже уже стали глотать слюни. В их глазах было заметно страстное желание. Лохарт сразу же вспомнил себя в детстве: то чувство, когда он кушал жареные куриные крылышки.

Сделав глубокий вздох, молодой человек внутри почувствовал тревогу. Лохарт… Ему было страшно. Это не было слабостью, это был природный инстинкт.

Однако! Его сила по-прежнему поддерживала его!

Запрокинув голову, молодой человек посмотрел на небо. Оно было смутным. На нем не было солнца.

— Жаль, что мне придется так умереть, — бормотал себе под нос Лохарт.

Отцовские инструменты плотника нужно менять. В прошлом месяце я отправил семье свое полугодовое жалование. Отец постарел. Он уже не может быть плотником. Еще болезнь матери… Моего денежного содержания должно хватить, чтобы она купила себе буйвола, можно купить небольшую пашню, нанять на работу несколько человек… Еще в своем письме отец говорил, что в пригороде есть девушка, которую он хочет выдать мне в жены…

Очень жаль, что я все еще девственник…

Глубоко вздохнув, про себя Лохарт произнес молитву.

— Люди! Сколько у вас военных организаций на самом деле?

Лохарт внезапно широко раскрыл глаза, пристально посмотрел на задавшего ему вопросы эльфа и крикнул:

— Я – Лохарт, человек семьи Роулинг.

— Как расположены войска на оборонительном рубеже?

— Меня зовут Лохарт, и я – человек семьи Роулинг.

— Порядок старшинств в вашем отряде десептиконов и курс линии?

— Я – Лохарт, человек семьи Роулинг.

— Вы…

Его еще не спросили до конца, как висевший на стойке молодой человек дико рассмеялся:

— Меня зовут Лохарт, я – человек семьи Роулинг!

Вдалеке стоял Лосюэ. Он слушал, что говорил этот человек…

— Король, убьем его или нет? – поклонившись, спросил один эльф.

Взгляд Лосюэ был сложным.

Люди… Люди… Откуда у него столько храбрости.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 564. Разозлить драконьего бога**

— Что ж, выкладывай, как из тюрьмы бежать будем? — крикнул Двэйн, спрыгивая с высокого и крутого камня.

Его раны зажили, и боль почти отступила, а потому Двэйн был вновь весел, как никогда.

— А твое учение довольно неплохое, я уже и думать забыл о своих ранах.

— Дак как ты собираешься бежать?

— Да неважно… уже неважно… ты, парень, разрушил мои надежды… ты выкинул сердце… — Двэйн пощупал грудную клетку. — Видимо, я занимал далеко не последнее место в твоих планах…

— Мне нужен сильный соратник… вообще мне нужен Арагон!

Иначе, даже если я из кожи вон вылезу, то все равно не смогу осуществить задуманного. Я не соперник этому чудищу, даже притом, что Богиня лишила его всякой силы. Но она оставила физическую силу, а потому одному мне он не по силам. Ведь я просто дух, обретший какую-никакую физическую оболочку, вот и все…

— Но ты ведь не мог знать, что я тоже окажусь здесь, неужели у тебя не было никаких других идей, как слинять отсюда? Ты планируешь совместить мою силу с силой Арагона, но почему все же ты боишься выставить меня против драконьего бога?

— Тебе не нужно побеждать его, просто продержись немного, а я накоплю энергию и использую его энергию против него же самого!

Двэйн не ответил ничего, достав кинжал, подошел к стене. Вскоре он вновь начал отковыривать от стены очередной камень. Вырезая самоцвет за самоцветом, Двэйн тщательно рассматривал каждый из камней, вырезав с десяток самоцветов.

Двэйн наконец обернулся к Крису и ответил:

— Ладно, я попробую!

Двэйн повернулся и зашагал по направлению к старику Крису.

— Что ты имеешь в виду?

— Я сказал – попробую! — повторил Двэйн

— Быть может, я задержу его на какое-то время… сколько именно времени тебе нужно?

— Ты не шутишь? — спросил Крис, серьезно взглянув Двэйну в глаза. — Ты уверен, что уцелеешь? Не забывай, Двэйн, что хоть дракон и был лишен силы. Но он по-прежнему очень опасен, ведь он умен, а также обладает недюжинной физической силой и жизненной энергией, а потому тебе даже при всех твоих умениях едва ли удастся убить его…

— Тогда мы обречены, и ты так и останешься гнить в этой тюрьме? Я наберу камней и сбегу?

— Ты можешь так поступить, хотя я буду долго проклинать тебя за это… — ответил Крис. — Я не уверен, что смогу тебя остановить, но я сделаю все, чтобы ты не ушел, Двэйн, и я прокляну тебя и всех будущих потомков Арагона!

— В общем, я смотрю, ты в хорошем настроении, Крис… Но я не хочу бросать тебя здесь. Я столкнулся с множеством трудностей во внешнем мире… Ты, наверное, не знаешь, но все создания, некогда изгнанные с роландовских земель, вернулись и теперь намерены вернуть утраченные территории… Богине же попросту невдомек на наши проблемы… больше всего меня, правда, тревожит то, что я человек, и возможности мои ограничены… еще и эта богиня… я сражался на передовых рубежах… но она совершенно не помогала нам, более того, в день решающего штурма устроила дождь!

Двэйн долго рассказывал Крису о начавшейся войне, о сражениях на передовой, о врагах, с коими встречаться людям не приходилось, о человечестве на краю гибели, о замыслах эльфийского короля.

— Я все не верю, что этот дождь естественен, никак боги его устроили… эльфийские, орочьи, гномьи, я не знаю! Кто бы то ни был, почему наша богиня отвернулась от нас???

Крис вздохнул:

— Но ведь я же слуга демонов… с какой стати я должен помогать людям? Что люди, что гномы, эльфы или же орки… ваша общая смерть была бы мне на руку!

— Но тебе не стоит забывать, что демоны тесно связаны с людьми. Благодаря последней войне, люди активно скрещивались с демонами, в некоторой связи люди – самые ближние к демонам создания!

— Мне это не интересно, мне лишь нужно найти выбраться и найти детей рода демонов… что же до вашей войны, то богиню людей я ненавижу больше…

— И все же тебе необходимо выбраться отсюда… или же тебе придется провести здесь еще много лет, а значит – мы в одной лодке!

Двэйн запихнул в карман очередной самоцвет, оценивающе взглянув на Криса:

— Решайся, старик! Мне нужна твоя поддержка! Не стоит отождествлять людей и богиню, она мне тоже не нравится, но я должен спасти род людей.

— Мне нужно спокойно поразмыслить… определенное время… — ответил внезапно Крис.

— Что значит поразмыслить определенное время?!

— После того как твое сердце стукнет еще семь тысяч раз… — усмехнувшись, ответил Крис.

— Семь тысяч… — задумался Двэйн, прикинув, что это уложится в пару часов…

— Когда Богиня заключала меня здесь, внутри драконьего бога, который служил моей клеткой, сам будучи лишен всякой силы. Но раз уж я волшебник, я сохранил частичку своей магической энергии, и я помогу тебе выбраться, тебе же нужно будет сразиться с драконьим богом. Желательно бы тебе его не на шутку разозлить, чтобы он потратил на тебя как можно больше сил и переключил все внимание на тебя!

— В прошлую нашу встречу он меня разозлил! — смеясь, сказал Двэйн.

— Ты думаешь, парень, что это все, на что он способен??? — расхохотался Крис.

— Послушай, сынок, эта тварь находилась в спячке долгие годы, и разбудил её ты! Твоя первая стычка с чудищем вовсе не была полноценным боем, ты еще не знаешь, на что он способен… Тебе нужно разозлить его, только тогда его жаберные щели раскроются, и я смогу выбраться! Если ты не разозлишь его достаточно сильно или сдохнешь слишком быстро, то его жабры не раскроются, и я останусь здесь на веки вечные… И тогда нам обоим конец!

— Что ж, мне стоит продержаться против него часа полтора и позлить его как следует, тогда он тебя выпустит, так?

— Именно. Будет трудно, но если ты справишься, то я очень сильно помогу тебе в будущем! — Двэйн и Крис прошли с десяток метров по темному и узкому тоннелю, со стенок которого стекала та самая жижа, по которой Двэйн доплыл до этого места.

Вскоре перед Двэйном и Крисом вновь предстал тот зловонный поток жидкости неизвестного до конца происхождения.

— Ну вот, там наверху тебя ждет свобода… Это его ноздря… тварь находится в спячке на дне моря, но периодически его ноздри выпускают лишний кислород, в это время ты можешь выбраться… как только ты начнешь сражаться с ним, я займу позицию и буду ждать, пока его жабры раскроются…

Двэйн со странной улыбкой взглянул сначала на Криса, затем на поток драконьих соплей, и приготовился шагать в неизвестность.

— Учти, Крис, дома меня ждут две замечательные дамы сердца!

— Этот парень храпит, когда спит? — вполголоса спросил Двэйн.

Не успел Двэйн услышать ответ, как где-то в недрах ноздрей монстра раздался звук гула, и Двэйн, не медля ни секунды, нырнул в зловонную жижу.

Вскоре Двэйн уже несся по непрерывному потоку густой мутной жидкости, которая вскоре сменилась соленой водой. Протирая глаза, Двэйн разглядел огромную тушу возле себя. Выплыв на поверхность, Двэйн стал судорожно распаковывать «Слезы», заталкивая одну за другой себе в рот. Вскоре Двэйн почувствовал, будто вместо собственных слов выдает невнятный рев, это был истинный драконий язык. Тот, на котором не говори ни один представитель рода человеческого, и Двэйн был первым!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 565.1. Тройная мощь стрелы. Пробуждение (часть 1)**

Лук Цзиду в руках Двэйна вытянулся в круглую форму. Магические силы, сосредоточенные в его теле, непрерывно вырывались наружу, становясь все более мощными, все более неистовыми!

Оба наконечных лезвий лука начали искриться и источать золотистое сияние, точно накапливая энергию, которая медленно перетекала на тетиву.

Вокруг Двэйна хаотично закружились воздушные потоки. Волосы мага, небрежно перевязанные на затылке, вдруг подхватило бешеным вихрем, и лента, державшая их, с треском порвалась. Его локоны затрепетали подобно золотистым змейкам, танцуя, запутываясь и переливаясь в лучах золотистой энергии.

— Бог драконов, появись! — что есть мочи закричал Двэйн.

Раздался протяжный свист, и зрачки мага вдруг окрасились чистым золотистым цветом — это означало, что магическая энергия сильнейшего святого уровня достигла своего пика!

Двэйн посмотрел вниз и обнаружил, что теперь святые силы позволяют ему видеть так далеко, как он этого пожелает, не ограничиваясь законами пространства. Безбрежный океан под его ногами вдруг стал прозрачным как стекло!

Взор его свободно проникал на большие глубины, и он увидел тело бога драконов, покоящееся на морском дне.

Двэйн так отчетливо видел его силуэт и даже как будто почувствовал его мощное дыхание. Голова бога дракона неторопливо раскачивалась на придонных волнах.

— Выходи! — снова крикнул Двэйн, ощущая, как вздулась жила на его лбу.

Пальцы его крепко сжимали тетиву, и, находясь в эпицентре мощи своих магических сил, он чувствовал, как вибрирует каждая косточка, каждая клеточка его тела.

Святой уровень! Святые силы достигли своего наивысшего предела!

Наконец, пальцы его медленно разжались…

Раздался грохот. Он был настолько мощным, что всколыхнул море, вызвав огромную десятиметровую волну. Золотистое сияние, исходившее от Двэйна, вмиг сосредоточилось в луке, а затем, превратившись в мощный луч света, устремилось вниз и пронзило тело бога драконов…

Это был первый раз, когда Двэйн задействовал свои магические силы на сто процентов. Для этого он использовал свой главный козырь — лук Цзиду и стрелу.

Это была величайшая техника эльфийского народа, которая теперь проявилась в своей наиболее страшной форме.

Золотистый луч света в полете издавал оглушающий свист, за ним тянулся длинный хвост из языков пламени. Казалось, небо пересекла яркая комета.

В этот самый миг из морских глубин, наконец, раздался звучный рев…

Внизу, под ногами Двэйна, располагался небольшой остров, и вся акватория вокруг него вмиг задрожала. Пространство как будто изогнулось, и в следующее мгновение Двэйн увидел, как стрела вонзилась прямо в центр острова.

В следующую секунду вся его растительность была буквально сметена с поверхности мощной ударной волной и тут же обращена в пепел. Камни рассыпались в пыль, большие и маленькие остатки твердых пород разлетались в разные стороны далеко за пределы острова.

В это же самое время на теле бога драконов стали мерцать его оборонительные силы. На том месте, куда только что ударил золотистый луч, вдруг вспыхнуло белое пламя, которое стремительно увеличивалось в размерах…

В этот миг Двэйну показалось, что взорвалось небо!

Оглушительный грохот, точно раздирающий небеса, длился всего лишь несколько минут. В ослепительном сиянии золотого свечения, излучаемого стрелой, тело дракона, этот огромный остров, вмиг как будто был сравнен с землей. Удар наконечника пришелся прямо в оборонительный щит зверя, и когда две мощные силы столкнулись, то в воздухе неожиданно образовался вакуумный пояс. Земля, камни, обломки деревьев… Все это вдруг взмыло вверх и закружилось в безумном танце воздушных потоков.

Море заволновалось, точно какая-то сила медленно поднималась со дна, сотрясая его. Вода бурлила и пенилась, как будто землетрясение всколыхнуло всю водную поверхность планеты, и волны с разных ее уголков разом устремились сюда, в эпицентр коллапса.

Бесчисленное множество летающих в воздухе осколков камней вызвало хаос, так что линию горизонта почти не было видно. Как только Двэйн выпустил стрелу, его тут же поглотило золотистое свечение и отбросило на несколько сотен метров от прежнего места.

Наконец, звук взрыва вызвал огромную звуковую волну, которая большим шаром тотчас расползлась во все стороны на тысячи километров. В центре острова появилась странная круглая волна, которая со свистом выплеснулась в разные стороны. Под валами волн образовывалась пустота, оголяя морское дно.

Бог дракона… наконец, явил миру свой подлинный облик!

Двэйн заранее морально подготовился к такому событию, но в тот самый миг, когда он вполне разглядел морду древнего дракона, из его рта невольно вырвался крик ужаса!

Оказалось, что острова, который Двэйн видел под собой, не существовало вовсе! Камни, деревья и трава росли прямо на спине дракона, несколько десятков тысяч лет покоившегося на дне морском, а теперь их вмиг смело ударной волной — они исчезли, обнажая мощную драконью спину!

Он был огромный!

Просто огроменный!

Это было самое крупное животное, когда-либо обитавшее на планете! Огромное многокилометровое тело его было сплошь покрыто панцирем, по крепости сравнимое, пожалуй, с горными железистыми породами. Крупные чешуйки цвета червонного золота покрывала его кожу метр за метром, соединяясь и образовывая необычный узор.

Двэйн посмотрел на его шею и подумал, что если сейчас дракон вздумал ее напрячь, то голова бы сразу же поднялась на тысячи метров вверх.

Но больше всего мага поразило то, что когда ударная волна еще не стихла, тело дракона внезапно изогнулось, и тут же с двух сторон образовались два мощных урагана, которые едва не смели Двэйна прочь.

Подхваченный бешеным вихрем, Двэйн напряг все свои силы и создал вокруг себя воздушную ауру, но дышать было по-прежнему тяжело, и он едва не задыхался.

А тем временем дракон расправил свои огромные крылья, которые, как показалось магу, тут же заслонили собой полнеба!

Они тоже отливали золотом.

Единственное необычное в драконе было только то, что война богов, случившаяся десять тысяч лет назад, тоже оставила на его теле свой след, а именно — правое крыло дракона было слегка надорвано, а на суставах его остался длинный, величиной со стену шрам. Сердце Двэйна похолодело от ужаса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 565.2. Тройная мощь стрелы. Пробуждение (часть 1)**

Стоя перед лицом столь мощного создания, Двэйн впервые почувствовал себя по-настоящему маленьким и ничтожным. Более того… энергетика дракона была настолько мощной, что магу казалось, что его сердце вот-вот разорвется от напряжения.

Вот оно, драконье величие! Совершенное величие бога драконов!

Двэйн изо всех сил прикусил язык и в кратковременном приступе боли он почувствовал, как подбородок его дрожит, а страх, который, как ему казалось, весь сосредоточился под языком, медленно расползался по всему телу. Через мгновение Двэйн почувствовал, что дрожит уже не только его подбородок, но и все тело целиком, а легкая тревога на сердце превратилась в панический страх.

Бог драконов… Он еще даже не атаковал, а лишь только раскрыл свою ауру, но уже нанес магу существенный урон!

Дракон медленно открыл глаза и в упор посмотрел на Двэйна. Тот тут же ощутил, как все его тело точно сковали железными цепями.

Затем, взгляд дракона сосредоточился на руке Двэйна, в которой был зажат лук Цзиду.

Тихое, но звучное эхо разнеслось по округе, и в нем прозвучала и растерянность, и нотка гнева, боль.

Это был драконий язык, но благодаря маленькому кристаллику Блеск слезы, как только слова дракона коснулись уха Двэйна, он тут же все понял.

Дракон говорил так тихо, что речь его звучала как равномерное дыхание спящего:

— Эльф! Враг!

Голос его звучал несколько туманно, но Двэйн тут же догадался, что сознание бога драконов по-прежнему пребывало в спячке и еще не до конца прояснилось.

Похоже, ему придется приложить еще немного усилий!

Подумав об этом, в глазах Двэйна блеснула решимость. Внезапно он поднял левую руку вверх и что есть силы ударил себя в грудь. Боль разом опалила его легкие Он вскрикнул и сплюнул горячей кровью, прямо на лук Цзиду.

Свежая кровь моментально впиталась в тетиву, и золотистый свет, отбрасываемый ею, вдруг принял легкий кровавый оттенок.

А затем Двэйна отбросило назад мощным вздохом дракона. Вокруг него засвистел ураган. Набрав побольше воздуха, маг вдруг пронзительно закричал и быстро произнес заклинание…

В произносимых им фразах слышался четкий ритм, и голос мага начал постепенно отдаляться, словно все вокруг окутал густой туман. Старинная песня с витиеватым звучанием была мягкой, и изящной, плавной и мелодичной, и вдруг тихой, и вдруг резкой, и успокаивающей, и волнующей воображение.

Ни одна, даже самая выдающаяся песня мира не могла сравниться с этим удивительным напевом. Потому что… ни у кого из людей не могло быть такого голоса.

Это был голос эльфа. Песня, усмиряющая духов.

Еще давно, в борьбе с Королем Эльфов Лосюэ, Двэйну удалось тайком изучить магию племени эльфов, и вот теперь эта песня звучала снова, только теперь исполнялась им самим.

Звуки, вырывавшиеся изо рта Двэйна, подхваченные звуковой волной, вмиг превращались в удивительной красоты золотистые ноты. Танцуя в воздухе, они постепенно окружили бога драконов, и каждая нота как будто глубоко проникала в него и тревожила его дух.

— Просыпайся! Просыпайся!

Двэйн последовательно напрягал все свои душевные силы, и в пространстве его сознания происходила ожесточенная борьба. В этот момент Двэйн балансировал на грани жизни и смерти, такое резкое вытягивание всей своей энергии привело к тому, что тело его лихорадочно дергалось в конвульсиях. Но маг, стиснув зубы, продолжал творить заклинание, отчетливо выговаривая каждое слово…

Двэйн не знал эльфийский язык, но он накрепко запомнил этот отрывок. В этот момент, задействовав всю свою физическую силу, а также те магические силы, которые обладали свойствами эльфийской магии, его песня, хоть и не совершенная, глубоко тревожила сознание дракона.

Материализующиеся ноты друг за другом парили вокруг бога драконов, еще больше раздражая его.

Несмотря на то что сознание его еще не пробудилось, глубокие воспоминания, оставленные ожесточенной войной, отчетливо вырисовывались в его памяти.

Песня умиротворения духа, достигнув его ушей, вмиг пробудила в нем столь знакомую ярость.

Он вспомнил ее.

И в глубине его души пробуждалась ненависть.

Столь знакомый звук! Это эльфы! Это те самые ненавистные мне эльфы! Это их ненавистная магия!

До боли знакомо! Как будто… сам раньше когда-то слышал. Эта песня пробуждает какие-то туманные воспоминания!

Наконец, бог драконов поднял голову и, разинув пасть, издал протяжный гневный свист. Горящие огнем глаза его вспыхнули, на смену туману в них появилась ясность…

Именно в этот самый миг на правой руке мага что-то звонко щелкнуло.

Это раскололось накопительное кольцо!

Это ведь кольцо из пятицветных кристаллов, в котором Двэйн накапливал свою магическую силу! Кристаллы имели свойство неограниченного пространства, и теперь, когда Двэйн, рискуя жизнью, разворачивал свои силы, кольцо вдруг тоже оказалось опустошенным! Даже такая крепкая вещь не выдержала такого давления и взорвалось!

Голова Двэйна буквально раскалывалась. Тело его внезапно напряглось, и из носа капля за каплей потекла свежая кровь.

Почти закончено… Почти…

Наконец, маг закончил петь эльфийскую песню духов. Тем временем, ярость бога драконов достигла своего пика. Он громко рычал от злости и нервно дрыгал хвостом.

Должно быть… он скоро проснется!

Тогда… нужно приложить еще немного усилий!

Подумав об этом, Двэйн вздрогнул, и губы его расплылись в мрачной усмешке.

Пальцы его еще крепче стиснули древко лука.

Маг потянул тетиву.

Напитавшись силой Двэйна, божественный лук издал скрежет, напоминающий лязг металла, а затем вдруг преобразился и принял круглую форму… Но на этот раз Двэйну этого было недостаточно. И он продолжил натягивать тетиву.

Маг больно оцарапал себе пальцы, тетива глубоко вошла в его ладонь, норовя добраться до костей!

Внезапно Двэйн громко закричал!

Но натянул тетиву еще сильней.

Все тянул и тянул. Миллиметр за миллиметром.

Этими движениями тетива натянулась так сильно, что Двэйн отчетливо увидел, что она разделилась на три части.

Теперь это были три тетивы!

Получалось, что сила самого мощного лука выросла в три раза!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 565. Тройная мощь стрелы. Пробуждение (часть 2)**

Двэйн никогда не смог бы достигнуть такого, используя только свою силу — это высвободилась та энергия, которую он годами накапливал в пятицветных кристаллах, вставленных в накопительное кольцо.

Лук Цзиду, это божественное оружие, могло бесконечно впитывать энергию своего владельца, но натянув тетиву на такое расстояние, Двэйн отлично понимал, что оказался у самой черты, и любое неверное движение может стоить ему жизни.

Маг едва не вздрогнул, когда подумал, что тетива в любой момент может порваться, и вся энергия, заключенная в ней, обратиться против него. А между тем он продолжал вытягивать из себя магические силы и сосредотачивать их в луке.

— Пропади все пропадом! Это будет тебе последним сигналом будильника! Проснись же наконец! — выругался Двэйн про себя.

Пальцы его медленно отпустили тетиву.

Тетива задрожала. Темно-красные кровавые жемчужины разлетелись во все стороны. Четыре пальца правой руки, которыми он сжимал тонкую нить, были разодраны до мяса. Собранные в луке магические силы, вырвавшись на свободу, легонько задели его ладонь…

Звук дребезжания тетивы был едва слышен, но удар звуковой волны раздробил мизинец Двэйна .

Но маг не почувствовал боли. Его правая рука уже давно точно одеревенела!

А в это время золотой луч буквально поглотил Двэйна, бешаные силы подхватили его и откинули на тысячу метров назад, за пределы эпицентра скопления энергии.

Удар грома!

Пространство между небом и землей точно разом утратило способность излучать другой цвет, кроме золотого. Золотистое сияние застлало все вокруг, мощный световой столб вертелся, и из него то и дело выскакивали золотистые молнии, похожие на насекомых, которые с пронзительным свистом устремлялись на бога драконов.

Но Двэйн уже не мог слышать этот свист. Первые удары мощной звуковой волны оглушили его, и ему показалось, что сознание его пришло в беспорядок, а пространство вокруг него вдруг закружилось, завертелось. На самом деле, он слышал раскаты грома, но очень слабо, словно сквозь густой туман, как будто звук, долетая до него, резко тормозился и деформировался.

Все вокруг как будто замедлилось…

Световой столб, источая электричество, ударил прямо в дракона!

Еще не стих протяжный свист существа, как вдруг он был прерван этой мощной волной.

Как только столб света вошел в тело дракона, окружающая его аура наконец начала приобретать легкий фиолетовый оттенок.

Всего один вздох, и дракона накрыло мощным потоком света, который издалека напоминал еще один слой чешуи.

Это был величайший дар этого существа: Боевые доспехи Бога Драконов.

Этот прием Двэйн уже некогда видел, сражаясь с предводителем драконьего племени. К сожалению, теперь маг израсходовал почти всю свою энергию и погрузился во временное бессилие. Он даже не смог как следует рассмотреть, что это были за доспехи.

Наконечник стрелы ударил прямо в них, и в тот же миг на месте удара образовалось скопление мощной энергии. Рассредоточившись по поверхности доспех, оно приобрело форму спирали, ось которой поворачивалась вокруг самой себя. Воздух вокруг заколыхался под натиском бесцветных ударных волн.

Казалось, вонзившись в доспехи, троекратно усиленная стрела только усилила фиолетовое свечение, исходившее теперь от ауры дракона.

Наконец!

Над морем снова разнесся оглушительный грохот, который практически тут же прервался громким, душераздирающим ревом бога драконов…

Кхр. Кхр. Кхр. Кхр.

Взрывные волны с треском расходились в стороны, одна за другой. На теле бога драконов на месте удара стрелы, прямо на фиолетово-золотистой чешуе, образовались кривые трещины…

А затем…

Наконец…

Под давлением золотистого столба стрела пронзила доспехи, и в злобном реве дракона послышались крики боли.

Очередной взрыв, произошедший внутри луча, продвинул стрелу еще глубже в кожу дракона. Энергия оказалось настолько мощной, что даже слегка придавила бога дракона, и тело его снова наполовину поглотила морская пучина.

Вода вокруг забурлила, словно подогретая чем-то. На поверхности стали появляться пузыри.

А в это время вдалеке Двэйна перевернуло в воздухе несколько раз подряд, и он почувствовал, как стремительно несется вниз, пока наконец с головой не погрузился в море. Он словно потерял контроль над своим телом, опускаясь все ниже, поглощаемый ледяной соленой водой.

Ледяная вода залила ему уши и нос. Кожа его вмиг потеряла всякую чувствительность. Он медленно вращался, увлекаемый на самое дно. Он ощущал только невыносимый холод и острую боль, которые, возникая одновременно, многократно усиливали его страдания. Двэйн едва не потерял сознание.

Ему с трудом удавалось сохранять последние проблески сознания, но он продолжал тонуть, и самое страшное было то, что он не мог пошевелить ни ногами, ни руками, и у него уже не осталось ни капли силы, чтобы попробовать управлять водой…

— Все кончено. План провалился. Теперь у меня совсем не осталось сил. Неужели я вот так просто утону, не успев даже вступить в схватку? — обреченно вздыхал Двэйн.

Он пытался напрягать мышцы, но тело упорно не слушалось его.

Именно в этот самый миг под водой, где-то вдалеке, вдруг возник чей-то смутный силуэт. За секунды преодолев большое расстояние, он оказался рядом с Двэйном, и тот почувствовал, как чья-то сила подтолкнула его снизу, а затем его ослабшие стопы нащупали твердую почву.

Маг так и не смог сразу понять, что потащило его вверх, но он подобно пробке из бутылки, легко понесся вверх и вскоре вынырнул на поверхность.

Двэйн судорожно вздохнул и тут же закашлялся. Изо рта и носа его тут же выплеснулись остатки соленой воды. Он был настолько тяжело ранен, что даже легкий кашель причинял ему нестерпимые муки, и ему казалось, что он вот-вот умрет.

В этот самый миг в сознании его промелькнул тот самый силуэт, и он подивился, что могло помочь ему выплыть наружу.

Посмотрев вниз, маг остолбенел.

Затем, глаза его радостно вспыхнули.

— Дракон? — смутно пронеслось в его сознании, и губы его расплылись в радостной улыбке.

Это действительно был дракон. Чешуя его отливала темно-красным, и судя по его габаритам, это был очень молодой дракон, даже возможно что не половозрелый или вовсе детеныш.

Двэйн тут же признал его! Это был первый дракон, которого он встретил, когда переместился в эту эпоху!

Знойный день! Это дракон Вивиан! Потерпев бедствие и оказавшись на необитаемом острове, он был тяжело ранен, а потому сам себя погрузил в сон на неопределенный срок. Огненный дракон Знойный день!

«Ничего себе, — бессильно подумал Двэйн. — Вступил в схватку с драконом, а в итоге дракон и спас меня. За что же мне так везет?»

Собственно говоря, этот дракон, погруженный в сон, был разбужен грохотом, который вызвал поединок Двэйна с богом драконов.

Перед последним взрывом Знойный день, к счастью, вовремя успел взлететь над островом, но был сбит мощной морской волной и упал в воду.

Единственное объяснение тому что он случайно вытолкнул Двэйна из воды, заключалось в том, что… магу просто повезло иметь хорошие моральные качества.

— Скорее! Скорее назад!

К счастью, Двэйн не выронил кристаллик Блеск слезы. Потрясенный, он внезапно пришел в себя. Кристалл тут же почувствовал, что тело мага пребывает в очень ослабленном состоянии, но временами находящее на него пробуждение очень скоро распространилось по всему телу, приводя в движение те жизненные силы, которые еще оставались в нем.

Слова, срывавшиеся с его губ, тут же переводились на драконий язык.

Однако внезапно произошло что-то странное.

Хотя Двэйн говорил со Знойным днем по -драконьи, но он как будто не понимал мага.

Мозг Двэйна лихорадочно заработал, и маг наконец окончательно пришел в себя!

Знойный День был обыкновенным доморощенным драконом. Сначала он воспитывался Гендальфом, который затем передал его Вивиан. Он никогда не соприкасался сознанием с другими, более старшими, драконами. То есть, у него лишь имелась огромная драконья сила и способность дышать пламенем, но отсутствовала магическая энергия и душевная мудрость… Поэтому он был всего лишь домашним животным, сильным, но безмозглым.

То, что он спас Двэйна, было всего лишь везением, произошедшим потому, что у мага во рту был кристаллик, и благодаря этому тело его излучало легкую драконью ауру. Знойный День принял мага за дракона и, повинуясь инстинкту, вытолкнул его наружу.

Двэйн не мог с ним общаться… Этого дракона вырастили и выдрессировали люди, и единственной, кому он теперь повиновался, была Вивиан.

Больше всего напугало Двэйна то, что, крикнув еще несколько раз подряд, он так и не дождался его реакции. Знойный День только лишь взмахнул хвостом и полетел в сторону бога драконов!

Ведь здесь есть еще более мощная, более заметная драконья аура, которая с каждой минутой становилась все мощнее! Повинуясь своей драконьей сущности, Знойный День полетел прямо на зов…

— О Небо… — встрепенулся Двэйн и, напрягая последние силы, запрыгнул на спину дракона. Ощущая холодок кристаллика во рту, маг постепенно восстановил ясность сознаная. Увидев, куда летит Знойный День, он смертельно перепугался.

— Отвернись! Отвернись ты, придурок! — выругался Двэйн, забыв о том, что этот «придурок» только что спас ему жизнь.

А в этот самый миг…

Море снова забурлило, но тут же внезапно стихло.

Свирепые волны, точно повинуясь какой-то неведомой силе, успокоились так же стремительно, как и появились.

Наступила тишина.

Все вдруг погрузилось в мертвое молчание.

Это ощущение не на шутку встревожило мага!

Наконец, откуда-то издалека до него донесся протяжный скрипучий голос. В нем звучало абсолютное безразличие и не поддающийся описанию холод. Услышав его, Двэйн почувствовал себя так, словно на него только что свалилась огромная ледяная глыба.

— Неважно, кто ты — эльф или человек, но ты потревожил меня!

Это был драконий язык. Однако, на этот раз голос звучал так ясно и так отчетливо, что причинял Двэйну нестерпимую боль.

Сознание бога драконов…наконец пробудилось!

Услышав его голос, Двэйн вдруг завалился на спину.

Хорошо, хоть получилось разбудить его… — подумал он. — Крис, ты, чертов старик! Тебе не мешало бы делать все чуть побыстрее!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 566. Бог**

Силуэт стремительно сновал в воздухе туда-сюда, а затем резко понесся вниз и врезался в землю. В результате сильного удара в ней образовалась воронка диаметром десять метров, а силуэт, пошатываясь, по-прежнему твердо стоял на месте.

Колени Байхэчоу подогнулись, могучая энергия давила его к земле, но он все же он держался на ногах, не падая на колени.

Дзинь!

Острие сабли вонзилось в землю, кончик его с треском отломился. Байхэчоу глубоко вздохнул, и на бледном лице его появился едва заметный румянец. Он стоял опершись на рукоять своего оружия.

А вдалеке противник его спокойно дожидался, пока тот встанет на ноги, подняв длинный лук высоко над головой.

В следующее мгновение тело противника метнулось ввысь, несколько раз перевернувшись. В воздухе тут же образовалось множество изгибов — это были трещины в пространстве — которые закружились, подобно танцующим змеям, а затем сжались в один поток и накрыли шамана.

— Ох! — подбородок его дрогнул.

Он вздохнул и, высоко подняв саблю, рубанул ею по земле перед собой.

Наружу вырвался разорванный луч света, в месте, куда ударил Байхэчоу, тут же образовалась глубокая яма, откуда полетело множество осколков камней, но их тут же засасывало в пространственные трещины, и ни одна пылинка больше не вылетала оттуда.

Сабля шамана вместе с рукоятью погрузилась в землю. Байхэчоу, сидя на корточках в странной позе, левой рукой крепко вцепился в свое оружие. Бледное сияние, возникшее в его ладони, стремительно распространилась по всему лезвию сабли и просочилось в землю.

Поток из трещин по-прежнему давил старика вниз. Со лба его градом стекал пот, он поднял правую руку, но плечи его внезапно отяжелели, и это движение получилось медленным и потребовало невероятных усилий. Растопырив пальцы, он легонько взмахнул ими, указывая на противника…

Прорвать рисунок — разрубить пустое пространство!

Раздался сдавленный крик, и в ту же секунду на смену ему послышался протяжный трескающийся звук. Дыры в пространстве тут же распались на множество частей, и Байхэчоу, подняв палец вверх, словно на нем была сосредоточена какая-то невидимая энергия, с легкостью отвел от себя зажавший его поток.

Шаман стоял в самом центре воздушной воронки, и любому, кто на него сейчас бы посмотрел, показалось, что он выглядит чересчур расслабленным. Но на самом деле, каждое движение давалось ему с превеликим трудом и даже было смертельно опасно! В этот миг он использовал свой навык владения пространством на самый максимум, применяя все то совершенствование, которым он занимался на протяжении всей своей жизни. Одну за одной он отводил от себя стремящиеся поглотить его трещины.

А они, между тем, плясали вокруг Байхэчоу подобно черным змеям. Шаман уворачивался от них словно искусный танцор, но никто не мог знать, что по сути в эти секунды старик ходил по острию ножа.

Стоило ему сделать одно неверное движение и направить свою силу не туда, как его тут же бы засосало в одну из вращающихся вокруг него дыр, и он бы навсегда исчез в бесконечности пустоты и времени.

Это была «сферическая атака», использованная противником!

Окружающая сила притяжения становилась все больше и больше. Земля была сплошь покрыта трещинами. Большие ее куски под действием силы отрывались и, подхваченные ураганом, с громким свистом устремлялись вверх, исчезая в одной из множества трещин, расползшихся в воздухе.

Силы Байхэчоу были на пределе. Ветер трепал концы его одежды, волосы развевались беспорядочно, но он был по-прежнему недвижен как скала, левой рукой он мертвой хваткой держал рукоять сабли. Этот маленький клочок земли, на котором он стоял, не был подвержен влиянию изменений в пространстве.

Законы! Это было столкновение «законов с законами»!

Таинственный противник продолжал пускать стрелы и разрушать окружающее пространство. В небе то и дело появлялись новые трещины, которые, на первый взгляд, оказывались там случайно, а между тем каждая трещина была ничем иным как новым законом и отличалась от других либо скоростью вращения, либо мощью притяжения, а иногда — и силой тяжести.

Байхчоу удерживал сферу, но силы противника все увеличивались, а в теперешнем его состоянии он вряд ли мог оказать ему достойное сопротивление. Он не мог деформировать его законы, а лишь с помощью своей самой совершенной техники «порвать рисунок» уменьшал влияние их на себя.

«Ты изменишь один, и я порву один! Ты изменишь сотню, и я уничтожу сотню!»

Байхэчоу тратил колоссальное количество энергии, а и его пальцы дрожали, пока наконец в них не иссякли последние остатки энергии.

— Если ты только разрушаешь, но не создаешь, — раздался ледяной голос противника. — Значит, ты покойник.

Когда Король шаманов с Большой Снежной горы услышал его, то морщины на его лбу тотчас разгладились.

— Ха, ты так и будешь стоять, схватившись за свою саблю? Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, — снова раздался насмешливый голос.

— Как сказать, — ответил Байхэчоу, и глаза его странно блеснули.

С протяжным свистом он наконец разжал ладонь, сжимающую рукоять сабли…

Отпустил!

Отпустил саблю!

Саблю, с которой шаман выходил победителем из сотен сражений!

Сабля, рассекавшая небо, вдруг была отброшена им как ненужная тряпка!

Некогда Байхэчоу говорил, что в мире нет ни одного человека, кто был бы достоин иметь у себя такой меч, а теперь так спокойно расставался с ним. В это мгновение взгляд шамана был удивительно ясен.

Когда он разжал ладонь, тело его потеряло точку опоры, и, подчиняясь силе притяжения, исходящей из трещин, Байхэчоу взлетел в воздух и, как летящий на огонь мотылек, понесся в сторону ближайшей трещины.

Силуэт его в тот же миг растворился в ней.

Увидев это, парящий в небе таинственный противник опусти лук, и из груди его вырвался тяжелый вздох. Он взмахнул рукавом, и рассыпанные по всему небу трещины в ту же секунду бесследно исчезли.

— Как жаль, — опустив голову, вздохнул некто. — Он ошибся всего то на один шаг, но этот шаг оказался шагом в пропасть.

Он уже собирался убрать лук, как вдруг воздух под его ногами превратился в пылающий огонь, из которого в ту же секунду оттуда со свистом вылетел чей-то силуэт. Он был весь как будто соткан из пламени — рассекая небо, фигура его несколько раз мелькала подобно молнии.

Это была не скорость, а прорыв сквозь пространство. Силуэт его мелькнул три раза подряд и неожиданно возник прямо перед таинственным противником.

— Кто сказал, что сила моя только в сабле?

В голосе его звучала неслыханная доселе бодрость…

Правой рукой шаман легонько коснулся своего противника и медленно произнес лишь одно слово:

— Я разрушаю.

Ладонь его коснулась мантии незнакомца, и на ней тут же появились маленькие язычки пламени. Они быстро слились и разрослись в большое кострище, обладающее мощной ударной силой. В глазах таинственного противника в тот же миг блеснул ужас…

А затем раздался взрыв, и огонь буквально за считанные секунды спалил его мантию дотла.

Силуэт его моментально принял четкие очертания. Пролетев на несколько сотен метров назад, он тяжело грохнулся на землю, являя миру свое истинное лицо.

Длинные золотистые волосы, два острых уха — очевидно, что это был эльф. Глаза его были бездонны как небо, а на губах играла легкая усмешка.

Он был облачен в легкие доспехи удивительной красоты. Они не производили впечатление крепких и надежных лат, а вместе с тем огонь спалил длинный плащ эльфа, но не причинил им никакого вреда.

Тело эльфа вспыхнуло пламенем, но затем огонь стал постепенно отступать, обнажая витиеватый узор доспех.

Бездонные глаза пристально глядели на Байхэчоу.

— То что ты сделал… Как ты это сделал?

— Я могу не только разрушать, но и создавать.

Удар, нанесенный им только что, не причинил противнику никакого вреда, но это не расстроило его.

— Созданные тобою трещины я все по одной уничтожил. Это не просто сопротивление, это постепенное осознание законов твоей сферы. А потом…

— Ты действительно очень быстро разобрался, — рассмеялся король эльфов.

Его внешность была слегка необычна для эльфов — брови были не такой формы, черты лица тоже были весьма обыкновенны. Если поставить его в один ряд с другими представителями эльфийской нации, то он показался бы уродом.

— Ты соответствуешь моим требованиям, — непринужденно улыбнулся бог эльфов, а затем, убрав лук, посмотрел на Байхэчоу. — Ты прорвал мою сферу, и это означает, что превзошел границы сферического пространства. А теперь… тебе осталось лишь добыть свое божественное естество, и ты сможешь стать богом.

Сказав это, бог эльфов поднял руку и слегка взмахнул.

В тот же миг в воздухе возникла дыра, которая стала стремительно увеличиваться в размерах, пока не превратилась в огромный световую линзу.

Это было иллюзией, поверхность линзы слегка вибрировала, но на ней тут же появился нечеткий рисунок.

Шаман увидел огромный заброшенный дворец из зеленого камня. У его подножия собралось множество эльфов в церемониальных нарядах. Губы их шевелились в беззвучной молитве. Они стояли на коленях, то и дело падая ниц.

На отливающих зеленью стенах дворца играли фиолетовые лучи, которые очень скоро собрались вместе, образовав в небе большое фиолетовое облако.

— Это божественная сила, — сказал бог эльфов шаману. — Фиолетовый цвет соответствует моей силе веры.

Говоря это, он раскинул руки над линзой, точно обнимая все пространство над ней…

Мгновение, и световое облако, застлавшее небо, пронзило линзу насквозь. На ней появились волны словно она целиком состояла из воды. Через секунду свет погрузился в тело бога эльфов.

Словно каким-то мистическим способом напитавшись энергией, лицо бога эльфа вдруг расцвело, и кожа его стала источать яркий свет.

Он смерил Байхэчоу выразительным взглядом.

— Раз ты уже разгадал мою сферу, то я сделал все это… Ты, должно быть, уже догадался, как мне удалось сотворить все это? Всего лишь одна крупица сил. Ты вдохнул всего лишь маленькую крупицу сил, а теперь тебе нужно, чтобы люди поверили в тебя и начали поклоняться тебе. Очень много людей. Так… впоследствии твои силы станут…неограниченными!

Сильнейший, владеющий сферой, даже будь он трижды выдающийся — все равно всего лишь человек, и силы его также ограничены, как и у любого человека. Но сильнейший божественного уровня может бесконечно черпать энергию от своих многотысячных последователей.

Байхэчоу молчал. Он закрыл глаза и отчетливо ощутил законы, каждое движение эльфа — ка он раскалывает пространство, как изменяются его силы веры, как деформируются законы и как изменяются их свойства.

— Сперва, контролируя законы пространства, можно спокойно изменять свойства энергии, а потом тебе потребуется вера поклоняющихся тебе людей. Тебе нужно создать четкие правила церемоний и молитв и оставить крупицы своей силы. А затем, когда кто-нибудь начнет верить в тебя, стоит ему только совершить ритуал, произнести заклинание, активирующее твои крупицы, которые начинают стремительно поглощать энергию. Заклинание будет автоматически собирать твои силы веры, и тогда…

Так бог эльфов детально объяснял Байхэчоу.

Хотя это был таинственный процесс, но если бы Двэйн слышал этот диалог, то он бы сразу разгадал его секрет. Разве это действует на также как радиоприемник? Тысячи приемников могут в одновременно ловить волны с одной радиостанции, а бог и его последователи в целом функционируют по точно такому же принципу. Вот только радиостанция отдает, а божественное естество, напротив, поглощает. То есть, радиостанция посылает сигнал приемникам, а сильнейший божественного уровня заставляет делать это своих последователей, впитывая отдаваемую ими энергию.

Когда Байхэчоу открыл глаза, он внезапно рассмеялся.

— Оказывается, так называемая «божественная сущность» на самом деле очень проста.

Прошло некоторое время прежде, чем бог эльфов ответил ему.

— Ты уже все усвоил, человек. Теперь тебя отделяет от божественного уровня всего какой-то один шаг…

— Ты говорил, что если в течение месяца я не разгадаю твою сферу, ты убьешь меня. Сколько же прошло? — невозмутимо сказал Король Шаманов.

— Не знаю, но, должно быть, месяц еще не истек… — улыбнулся бог эльфов. — Однако, я сам создал это пространство, а в вашем мире прошло не так много времени…

— Да? Значит, я еще успеваю, — холодно улыбнулся Байхэчоу. — Ты бог эльфов… Можно сказать, что только с твоей подсказкой я смог овладеть навыком прорыва. А ты не боишься, что по возвращении я буду блокировать твое вторжение? Я тоже человек.

Эльф рассмеялся:

— У бога должно быть божественное сознание. Похоже, пока еще ты им не обладаешь. Я бог, но есть и другие боги, и все мы не слишком тревожимся о делах живых существ. Для моего народа люди — враги, но для меня… У меня есть только один враг — это богиня людей. А что до них самих… Я о них не думаю. Когда ты привыкнешь к своему новому статусу, твои чувства изменятся тоже.

Байхэчоу молчал. Казалось, он о чем-то напряженно размышлял.

— Раз я помог тебе дойти до прорыва… То ты тоже должен мне помочь.

На лице бога эльфов появилась странная улыбка.

Шаман нахмурился, но затем лишь коротко кивнул:

— Говори.

— Некогда ты говорил, что тебе нужно найти остальных богов, но похоже, сейчас уже не нужно. Вот только, я очень давно не видел моего старого друга. Я знаю, где он сейчас, однако по некоторым причинам я не могу пойти к нему. Я хотел бы попросить тебя проведать его и за одно…

Сказав это, бог эльфов на мгновение задумался, а потом тихо прибавил:

— …заодно передай ему, что Артемида спрашивает у него об одном старом деле. Она очень сожалеет и не знает, господин Соломэндэс тоже жалеет об этом или нет? Да, так и передай.

— Артемида… — задумчиво произнес Байхэчоу имя богини и нахмурился. — Это твое имя? Очень…

Он нахмурился еще больше и в упор посмотрел на бога.

— Ты что… женщина?

— Да, — усмехнулся бывший «бог». — Но, надо отдать должное, я все же не человек, а эльф. Тот, кому предназначается эта фраза, живет рядом с вашим материком, на глубине восточного моря. Я не знаю точное его местонахождение, но твоих возможностей будет вполне достаточно чтобы без особых усилий отыскать его.

Байхэчоу коротко кивнул. Он с легкостью открыл это пространство, а затем шагнул проделанную в нем брешь и вмиг исчез.

Когда шаман ушел, богиня эльфов погрузилась в раздумья. Выражение лица ее было несколько неопределенно, так что нельзя было понять, о чем она думала.

Внезапно позади нее раздался чей-то недовольный голос. В небе медленно появилась высокая фигура в золотистых доспехах.

— Я действительно не понимаю, Артемида, почему ты помогла этому старику. Он ведь человек! — в голосе великана звучала необыкновенная нежность. — Ты помогла человеку стать одним из нас… А если он вздумает соперничать с нами? Не забывай, одна людская богиня уже доставила нам кучу неприятностей.

— Именно потому что он человек, я и помогла ему, — не оборачиваясь, сказала богиня.

Лицо ее озарилось спокойной улыбкой.

— Неужели ты забыл, что за характер у этой богини? — твердо произнесла она. — Хм… Ей нужно безоговорочное почитание ее как единственной богини на небе и на земле. Она хочет, чтобы все существа этого мира почитали только ее. Она хочет быть единственным богом… Зная эту ее «особенность», я стала помогать этому человеку. У него есть огромные способности! Я никогда не видела существо более талантливое, чем он! Да, Гектор, сколько тебе было лет, когда ты стал богом? А сколько лет этому человеку? В его возрасте ты еще едва ли дотягивал до святого уровня.

Гектор стоял позади богини и молчал.

— Да, он человек, но что с того? Богиня людей наш враг, но и только! Мне совершенно нет дела до людей. Подумай, если богиня узнает, что теперь люди будут поклоняться не только ей, но еще одному богу… Хм, что она предпримет? Думаю, мы и сделать ничего не успеем, как она уже сама собственноручно уничтожит его.

Сказав это, богиня ехидно улыбнулась.

— Подумай своей башкой, Гектор. Прошло несколько десятков тысяч лет. Почему же никто из орков до сих пор не научился шевелить мозгами?

— Пока у меня есть такой друг как ты, мне и не нужно сильно о чем-то напрягаться, — ответил Гектор, бог орков.

Над ним витали узорчатые лучи света, но в глазах застыла тьма.

— Но… Почему ты заставила его искать этого дракона? Соломэндэс… Не забывай, это он приказал драконами предать нас.

— Но теперь ситуация изменилась. Прошло десять тысяч лет, и он уже успел загладить свою вину. Если мы хотим избавиться от богини, то нам нужно перетянуть его на свою сторону… Неужели ты хочешь, чтобы он оказался в одном лагере с ней?

Сказав это, богиня внезапно помрачнела.

Она наконец обернулась и, пристально посмотрев на бога орков, ледяным голосом произнесла:

— И еще, разве ты забыл мое предостережение? Отныне ты не войдешь в мое пространство без моего на то разрешения! Если в следующий раз ты снова тайком проберешься сюда, то я не стану с тобой церемониться!

Сказав это, богиня вскинула руки, и между ними тотчас возникла черная пространственная трещина, откуда выплеснулся мощный водоворот.

Бог орков усмехнулся и взмахом руки сгладил страшную трещину. Небо снова стало ровным и чистом, как прежде, как будто ничего и не произошло.

— Хорошо. Не нужно срывать на мне свое раздражение. Думается, мы очень скоро увидим нашего старого друга. Если ты гневаешься, то, моя дорогая богиня, срывай-ка лучше его на ней… Да, намерения женщины — эта вещь, которую сложнее всего предугадать.

Сказал мягко бог орков и, усмехнувшись, растворился в пространстве.

— Неважно, кто ты — эльф или человек, но ты потревожил меня! — услышал Двэйн ледяной голос, доносившийся с морского дна.

Сидя на спине у Знойного дня, он испустил громкий вздох.

Знойный день — этот тупорылый дракон — неуклонно летел в сторону драконьей ауры…

Напрягая последние силы, Двэйн выхватил их из накопительного кольца короткий кинжал, а затем с яростью вонзил его в спину дракону.

Чешуя Знойного дня была очень крепкой, но силы Двэйна в конце концов уже достигли святого уровня, а потому кинжал пробил драконий панцирь и прочно вошел в его спину.

Знойный день протяжно завыл, и в голосе его слышался гнев.

Мгновение, и его тело изогнулось. Дракон намеревался скинуть с себя Двэйна.

Магу с трудом удалось удержаться, и он изо всех сил закричал:

— Плевал я на то, понимаешь ты меня или нет! Скорее улетай! Улетай отсюда как можно быстрей!

Сказав это, он выхватил магическую метлу и, перевернувшись в воздухе, неуклюже плюхнулся на нее. Усевшись поудобнее, он жестом приказал дракону улетать.

У Знойного дня не было ни капли мозгов, но он чувствовал, какая мощь исходила от Двэйна. На вид маг был слаб, но смог поранить его, а потому он не посмел атаковать его, а наоборот, подчиняясь его приказу, отлетел назад.

— Скорее! Спасайся! Улетай!

Двэйн свистнул. Блеск слезы у него под языком превращал его силу в самое чистое и древнее драконье величие.

Наконец, затуманенным взором Знойный день посмотрел на Двэйна, а затем в сторону бога драконов. Взмахнув хвостом, он развернулся и рванул прочь.

Двэйн с облегчением вздохнул и, глядя на тупого дракона, горько усмехнулся:

— Вот неудачник… Надеюсь, он найдет дорогу домой… Жаль, что я не могу сопроводить его и лично вручить Вивиан.

Он летел верхом на метле. Магические силы его истощились настолько, что он едва мог править метлой, и столь простое дело превратилось для него в труднопреодолимое препятствие.

— Бог драконов! Раз ты проснулся, то давай, убей меня! Но предупреждаю тебя, что убить меня не так то просто! — изо всех сил закричал Двэйн, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более насмешливо.

Очень скоро волны бесшумно расступились, и мощные силы прорезали пространство, изменив законы течения воды. Она схлынула, обнажая темное дно.

Снизу до мага отчетливо донесся голос дракона.

— Человек ты или эльф? Драконье величие в твоем теле… Хм, неужели это Артемида, украв у меня Блеск слезы, подарила его тебе?

Двэйн приподнял рукоять метлы и понесся высоко вверх. Он тянул время как мог.

— Ха-ха-ха! Что за Артемида? Я никогда не слышал это имя. Я даже не знаю, человек ли этот или домашнее животное?

Он не договорил, как из морской глубины вырвался тонкий луч золотистого света!

Этот луч светил вопреки всем законам пространства. Он ударил прямо в Двэйна, метла его с треском переломилась, и маг начал неуклонно падать вниз.

Жизненные силы внутри Блеска слезы очень быстро восстанавливали его внутреннюю энергию, однако магические силы были не тем, что можно было бы восстановить очень быстро.

Двэйну с трудом удалось прекратить свое падение и снова взлететь вверх. Его сильно болтало. Разве сильнейший может так ударить в грязь лицом?

— Хм, у тебя есть кристалл, есть лук и стрела Цзиду… Но ты всего лишь маг святого уровня. Как жаль, что и через десять тысяч лет такой как ты смеет бросать мне вызов.

Голос дракона медленно разносился над морем. В морской пучине возник его темный силуэт.

Через какое-то время над водой снова появилась его мощная голова, но на этот раз он уже не выглядел как глупое и растерянное животное. Глаза его святились разумом.

— Посмел бросить мне вызов… Святой уровень? Как смешно. У тебя теперь совсем не осталось сил. Даже если у тебя есть священное оружие и кристалл, но в твоих руках они бесполезны.

Сказав это, дракон разинул пасть, и струя пламени полетела прямо на Двэйна!

Но это было не простое пламя. Оно могло убить не только Двэйна, но и проделать дыру в пространстве. В таком случае тело мага превратиться в пыль и рассеется по ветру.

Двэйн был не в состоянии увернуться. Когда пламя почти достигло его, в глазах мага появился странный блеск…

Вжух!

Пламя заполонило небо. Крошечный силуэт Двэйна очень скоро исчез в его объятиях.

Как он и предполагал, в небе тут же образовалась огромная круглая черная дыра. Внутри нее вихрем кружились воздушные потоки, и даже облака, плывшие неподалеку, а также воздух и солнечные лучи — все это тут же засосало в дыру.

Бог драконов издал протяжный свист. Он уже хотел было нырнуть в пучину… Но он подумал, что был разбужен какой-то мелкой букашкой, и это казалось ему весьма стыдным. Сначала нужно было разделаться ничтожным задирой, а уж потом можно снова уйти на покой.

Но…

— Подожи-ка! — раздался откуда-то голос Двэйна. — Ты еще не уничтожил меня!

Глаза дракона обвели все небесное пространство…

Черная дыра постепенно уменьшалась. Оставшаяся в ней сила поглощала облака и лучи света, но… перед ней по-прежнему плавала чья-то расплывчатая фигура. Она крутилась, шаталась, но по-прежнему…

… невредимо парила в воздухе!

Двэйн был бледен как полотно. На месте вырванных пальцев и по волосам его сочилась кровь.

Но… он был еще жив!

На нем были одеты удивительной красоты доспехи, которые надежно защищали его тело со всех сторон.

Это чистое непорочное сияние, изящные линии, тщательно прорисованные витиеватые узоры… Все это излучало прекрасное свечение, по искусно начерченным завиткам струилась чистая божественная энергия.

Именно с помощью силы, заключенной в доспехи, Двэйну удалось избежать смертельной опасности.

Он уже не мог летать, но за спиной его трепетали два легких крыла, поэтому его тело могло уверенно держаться в воздухе.

Это было священное оружие эльфа — пятицветные доспехи-полумесяц!

В зрачках бога драконов появился испуг, в тот же миг в глазах его вспыхнул гнев!

— Пятицветные доспехи! Ты! Стрела Цзиду в твоих руках! Украденный у меня кристалл тоже в твоих руках! Ты! Тебя наверняка послала эта сволочь Артемида!

Гневный рев бога дракона разнесся над морем. Ненависть, копившаяся в нем десять тысяч лет, наконец вырвалась наружу!

— Артемида… — пробормотал Двэйн.

«Неужели он имеет ввиду бога эльфов? Но почему тогда бог драконов назвал его «сволочью»? Эх… есть вещи, которые остаются неизменными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 567. Закаленный испытанием**

Арес не солгал. Пятицветные доспехи с точки зрения были действительно самым мощным священным оружием. Двэйн полностью утратил боевые силы, но с помощью божественной мощи доспех смог успешно противостоять драконьему пламени.

Двэйн избежал смерти. В злобном реве бога драконов чувствовалась лютая ненависть. Двэйн не знал ее причины, но одно он знал точно: очевидно, бог драконов терпеть не может бога эльфов. И даже не просто терпеть не может, а питает глубокую ненависть.

И похоже теперь он обратил эту ненависть против надетого на маге священного оружия эльфов.

«Увернулся!» — подумал Двэйн.

В конце концов, его задание было сделано наполовину: пробудил бога драконов и разозлил его. Осталась только самая малость: продержаться еще около получаса…

Двэйн осознавал, что сил его далеко недостаточно, чтобы полчаса держать под контролем самого бога драконов. Единственным возможным способом оставалось сделать вид, что борется с ним, а самому потихоньку уворачиваться от его атак. Ему лишь нужно не умереть за эти полчаса и умудриться сохранить бога драконов в ясном рассудке и его теперешней озлобленности, тогда Крис сможет довершить начатое.

На этот раз не спастись. Сколько времени еще осталось ждать?

Подумав об этом, маг тут же развернулся и отлетел далеко в сторону. Два крыла за его спиной делали уверенные взмахи. Надо признать, что это оружие действительно превосходно сделано. Он сильно ранен, но ему не приходится расходовать свои силы, чтобы приводить крылья в действие и отлететь от дракона на безопасное расстояние.

Во время полета доспехи источали невидимую бестелесную энергию. С легкостью прорезая воздух, крылья уверенно набирали скорость, никак не реагируя на встречные потоки.

Двэйн чувствовал, как он то опускается, то снова взлетает вверх. За считанные секунды Двэйн преодолел добрую тысячу метров. Скорость его теперь была не меньше, чем как если бы он использовал телепортацию.

Но ситуация вдруг резко приняла неожиданный для Двэйна поворот…

Ветер свистел в ушах. Двэйн чувствовал, что крылья развили максимальную скорость, но рев дракона, оставшийся позади, до сих пор звучал у него в голове.

Обернувшись, Двэйн похолодел от ужаса.

Оказывается, он в самом деле преодолел тысячу метров, но дракон находился позади него на прежнем расстоянии, и расстояние между ними никак не увеличилось. Наоборот, как будто сократилось.

— Я проглочу тебя, — раздался прямо над ним голос дракона.

Затем он разинул свою огромную пасть, загородив полнеба. Двэйн гнал изо всех сил, но страшная тень угрожающе нависла над ним. Казалось, дракон вот-вот захлопнет пасть и проглотит Двэйна целиком.

Вот черт!

Двэйн тут же понял, что у него большие проблемы!

Против бога драконов, этого сильнейшого, так называемая «скорость» вовсе не имела никакого смысла! Как бы быстро не летели доспехи, даже если быстрее звука или света, но перед лицом сильнейшего, способного свободно контролировать законы пространства, они были бесполезны, и дракон мог в любой момент схватить его.

Стоит ему только слегка изменить законы пространства, то пролети Двэйн хоть десять тысяч метров, результат будет один и тот же.

Клац!

Пасть наконец сомкнулась. Двэйн снова оказался во рту дракона. Он почувствовал головокружение и, споткнувшись, полетел куда-то вниз, точно провалился прямо в бездну.

Но когда маг очутился в глотке дракона, он вдруг подумал: что такого, если это древнее существо меня проглотит? Разве я не смогу выбраться оттуда таким же путем?

За несколько прыжков он очутился на внутренностях дракона. Внезапно его подхватило «течением», от которого его однажды чуть не стошнило. На этот раз пятицветные доспехи тут же выпустили луч божественной энергии, поэтому магу удавалось удержаться на плаву и не утонуть в этой мерзостной жидкости.

— Ха-ха-ха, — не выдержав, рассмеялся маг. — Он проглотил меня, но и это ему не помогло. Скоро я выберусь отсюда.

Он усердно попытался выкарабкаться, но вдруг услышал над собой грозный голос:

— Я же сказал, что убью тебя.

В тот же миг в темноте вдруг вспыхнуло сияние, которое очень быстро сжалось в одну световую точку. Сползаясь в одно, сияние вдруг приняло форму маленького дракона!

Двэйн остолбенел.

— Ты… ты ведь бог драконов! Ты что, можешь покидать тело?

— Убить!

Маленький дракон тотчас же бросился на Двэйна. Тело его изогнулось, и, подлетев к магу, он что есть силы ударил его. Двэйн ощутил себя так, словно его ударили тяжелой кувалдой, и тело его вот-вот рассыплется. Ребра его предательски хрустнули.

Хвост дракона пронесся перед самым его носом и ударил его по голове. Двэйн едва не потерял сознание, впечатавшись в ближайшую стенку из плоти.

Он сплюнул кровью. От удара пятицветные доспехи в области груди слегка изогнулись, но они обладали способностью к самовосстановлению, а потому очень скоро вогнутая часть приняла прежний облик.

Двэйн очутился на волоске от гибели. Маленький дракон, мелькавший перед ним, пристальным взором золотистых глаз наблюдал за ним.

— Ха! Доспехи не помогут тебе выжить!

Когда голос стих, Двэйн пошатнулся и снова полетел вниз. Раздался величественный смех бога драконов, в когтях его тут же появились длинное золотое копье, которое он метнул в Двэйна.

Удар!

Копье с хрустом пробило ему плечо. Свет, источаемый доспехами, тотчас побледнел, а в наплечнике образовалась небольшая дырка. Двэйн почувствовал, как из раны его обильно потекла кровь. В ней точно пульсировала частица энергии, которая вот-вот взорвется, и что-то упорно сдерживало божественную силу доспехов, не давая ей пробиться наружу.

Бог драконов ехидно усмехнулся. Он выставил два когтя и взмахнул лапой. В ту же секунду Двэйн ощутил, как окружающий воздух сдавил его со всех сторон.

Под столь мощным давлением ему стало трудно дышать. Тело его плотно сжимала невидимая сила.

Магу казалось, что его вот-вот расплющит. Ему было очень больно, и кровь не переставая струилась из его рта. Доспехи его почти погасли, они плотно прилегали к его телу, и Двэйн едва мог различить их бледное слабое сияние, кое-как сдерживающее внешнее давление.

Кхр! Кхр!

Пятицветные доспехи начали издавать едва слышный стон, словно они вот-вот лопнут.

— Ничтожный человек, — зарычал дракон. — Ты думал, что с помощью священного оружия сможешь с легкостью одолеть меня? Ты всего лишь маг святого уровня, и божественное оружие в твоих руках не может проявить свою истинную мощь.

Снова раздался хруст. Двэйн подумал, что кости его разом переломились в нескольких местах. Кристалл под языком пришел в движение, выделяя жизненные элементы.

Чем дольше он выбрасывал вовне свою энергию, тем больнее становилось Двэйну. В теле его появлялись все новые и новые повреждения, а кристалл продолжал залечивать их. Невыносимые страдания, ощущения себя на грани жизни и смерти — Двэйн не выдержал и закричал.

Он повис в пространстве, не в состоянии пошевелиться из-за сдавливающих его сил. Он ощущал себя домашней скотиной, лежащей на разделочной доске в кухне хозяина, готовящего зарезать его и приготовить на ужин.

На коже доспехов в области груди то и дело появлялись новые трещины, из которых просачивалась свежая кровь. Но одновременно с этим жизненные силы мага активно залечивали стремительно образовывающиеся трещины…

И так повторялось бесконечно. Двэйн ощущал себя какой-то огромной воронкой. С одной стороны, постоянная циркуляция его собственных сил, с другой стороны, эти же силы постепенно вытекали из него.

И боль! Дикая невыразимая боль!

Наконец дракон вдоволь наигрался. Он ослабил хватку, и Двэйн начала падать.

Двэйн погрузился в прострацию. Большая часть его костей была сломана, особенно в плечах, некоторые кости даже рассыпались на мелкие кусочки. Если бы не постоянное воздействие Блеска слезы, то Двэйн бы уже давно умер.

Кости его ломались и восстанавливались снова, и это заставляло Двэйна чувствовать себя линяющей змеей, тем более что тело его самопроизвольно изгибалось самым невероятным образом.

— Хм… Больно? — проговорил бог драконов, глядя на мага ледяным взором. — Я разорву твои доспехи на части! Да, эта мерзавка! Она всерьез думала, что этот бесполезный кусок кожи — самые прочные в мире доспехи? Я заставлю тебя осознать, что это полная ерунда!

Силуэт бога драконов промелькнул где-то сбоку. Вспыхнул золотистый свет, который в мгновение принял человеческий облик. Опустившись рядом с магом, он взмахнул рукой и дотронулся до середины его шлема…

Луч золотистого света вошел в шлем, и в тот же миг Двэйн закричал словно что-то с силой ударило его по голове.

Пятицветные доспехи надежно защищали его, но в конце концов их дополнительные силы были добавлены извне, но не были такими же мощными, как сила богини эльфов, поэтому богу драконов с легкостью удалось пробить защитную оболочку шлема. Его мысли вошли в голову Двэйна, проникнув в глубину его сознания.

И там его душевные силы почти иссякли, а подаренная Байхэчоу крупица растворилась в оставленном Лосюэ магическом следе, приобретя его свойства. И теперь энергия Двэйна сочетала в себе людские и эльфийские компоненты.

С помощью крупицы Короля Шамана, и благодаря тому, что маг провел какое-то время во дворце бога демонов, он смог достигнуть святого уровня за какие-то короткие несколько лет.

Изначально в его сознании происходило неторопливое естественное вращение, из которого постоянно вырабатывалась душевная энергия.

Но в этот момент, когда бог драконов ворвался в пространство сознания Двэйна, то стал самовольно властвовать в нем, словно гнилой метлой выметая все оттуда. Источник сил мага был разбит вдребезги, а источник естественного вращения — разорван на куски.

Двэйн орал во всю глотку. До него доносился полуденный раскат грома, грохочущий где-то снаружи. Звук этот врезался в его сознание, которое стараниями бога драконов было почти разрушено. Внезапно откуда-то из глубины поднялся ворох воспоминаний, которые, подобно разорванному свитку, стремительно проносились у него в голове.

Двэйн почувствовал, как голова его как будто разом распухла и продолжала увеличиваться в размерах, норовя взорваться словно хлопушка.

Наряду с этим Блеск слезы, кристалл, появившийся еще в начале основания мира, источник жизненной энергии, крохотной капелькой застрявший между небом и землей, в искалеченном, содрогающимся в конвульсиях теле Двэйна, неустанно выбрасывала чистую живительную энергию.

И бесчисленные раны на его теле, разрываясь, зарастали, чтобы вновь разорваться.

И каждый раз Двэйн ощущал, словно его снова и снова бросали на раскаленные угли или каленым железом дотрагивались до больных мест.

В процессе одновременного разрушения и восстановления, каждая клеточка его тела напиталась живительными силами, и даже кости, многократно раскромсанные и снова собранные, накопили их в себе.

И каждый сантиметр его тела, каждая капля его крови, плоть и даже волосы — все, причиняя невыносимую боль, раз за разом восстанавливались, и так бесчисленное количество раз… И, казалось, это будет длиться бесконечно!

За несколько тысяч лет, не зависимо от того, у кого находился кристалл — у драконов или эльфов, никто так никогда и не воспользовался им… Разумеется, никто бы не стал применять эту вещь от скуки, ведь никто и не был бит так словно мешок с песком, и уж тем более никто не хотел подвергаться такой пытке и собственноручно ломать себе кости, чтобы проверить действие Блеска слезы… Должно быть, существо, решившееся на такое, очень бы быстро умерло.

Но теперь Двэйну снова несказанно повезло.

Во-первых, основную силу удара бога драконов принимали на себя пятицветные доспехи, защищая тело Двэйна от смертельных повреждений. Во-вторых, Блеск слезы внутри него изо всех сил тянул время, залечивая его раны.

Можно сказать, что если бы не эти два священных оружия, Двэйн давно был бы уже мертв.

Источник его душевных сил был разбит, но энергия и тело его наоборот как будто очищались.

Он чувствовал… что становится сильней!

Неожиданно послышался громкий смех бога драконов. Тот подумал, что человек, разбудивший его, уже был мертв.

Сознание его пустовало, крик прекратился.

Глаза, уши, нос и рот ДВэйна были сплошь залиты кровью. Дракон чувствовал, что человек больше не шевелится, и мозг его тоже отключился.

Усмехнувшись, бог драконов свернул свои магические силы, но как только он это сделал, то тут же взревел от боли.

Палец, которым он держал макушку Двэйна, намертво прилип к ней. Как только он свернул свои божественные силы, в ту же секунду он уловил мощный заряд энергии, который, подобно волне, хлынул в его палец.

Это были не магические силы, и даже не магия… но яростный всплеск энергии порядком испугал бога драконов.

Он сразу понял, что это были не простые сил, а мощная жизненная энергия. Таинственная. Происходившая из природы.

В этом мире вся энергия — инерционная!

Она действует также как мчащийся на скорости автомобиль, который, резко затормозив, еще прокатывается на какое-то расстояние, прежде чем окончательно остановиться.

Под ударами бога драконов Блеск слезы непрерывно выбрасывал заключенные в нем жизненные силы, и чем больший урон наносили Двэйну атаки дракона, тем более мощную восстановительную энергию выбрасывал кристалл.

Она была точно стремительный поток, хлынувший через распахнутую настежь дверь.

Но теперь тело Двэйна почти восстановилось, ведь в каждой клеточке тела мага бурлила неиссякаемая жизненная энергия!

А в это время бог дракона внезапно опустил руки…

Удары извне прекратились, тело Двэйна больше не нуждалось в излечении.

Однако, инерция живительной энергии из кристалла…не могла так быстро остановиться.

Можно сказать, что своими ударами бог драконов растревожил ее.

Он взревел, мощный поток энергии просочился в его палец и атаковал его тело, начав стремительно «восстанавливать» его.

Двэйну повезло. А вот богу драконов — нет.

Если бы в этот момент он быстро отреагировал и отрезал себе палец, то он смог бы высвободиться.

Инерция энергии атаковала не только его, но и Двэйна. Он больше не нуждался в восстановлении, но столь мощный поток внутри него… означал только один исход.

Взрыв!

Но палец дракона по-прежнему соприкасался с телом Двэйна, и самое страшное было то, что он атаковал мага, но палец его был связующим мостом между ним и его жертвой.

В этот самый миг мощная энергия наконец настигла свою цель!

Бог драконов хотел было оказать сопротивление, но ввиду особых свойств живительной силы это оказалось не так просто!

Поток устремился в тело дракона, но что там было восстанавливать? А если нет того, что нужно заново возродить, то каков же результат?

Взрыв!

Дракон зарычал и что есть мочи закричал:

— Нееет!

Тело дракона, излучающее золотистое сияние, в тот же миг взорвалось, а затем… плоть почтенного существа пошла трещинами и… внутренности его разлетелись во все стороны. Все вокруг превратилось в один сплошной кровавый туман.

Его твердая как камень чешуя вмиг превратилась в груду окровавленных ошметков.

К счастью, инерция не может продолжаться вечно.

Вплеснувшаяся, подобно морской волне, она еще какое-то время свирепствовала внутри тела дракона.

На самом деле, утечка из кристалла жизненных сил не должна была привести к такому исходу… но…

Бог драконов прожил на земле несколько десятков тысяч лет, и был сильнейшим божественного уровня! Драконы по природе своей были существами крепкими, а пройдя сквозь многолетнее совершенствование и доведя свою ауру до предела мощи, они становились практически непобедимыми, превращаясь в некое подобие раздутого воздушного шара — стоит добавить еще немного воздуха, даже самую малость, как эта новая порция становилась чем-то вроде рисовой соломинки, задавившей целого верблюда!

Когда шар раздувается до предела, исход только один.

Он лопнет.

Кровяной дождь барабанил по морской воде, окропляя голову и плечи мага.

Изуродованные пятицветные доспехи на нем начали постепенно восстанавливать свой прежний облик.

Двэйн спокойно лежал где-то в пустоте, и, если бы не дыхание и биение сердца, то его вполне можно было принять за мертвеца.

Тело его восстановилось, но сознание было по-прежнему раздроблено, поэтому он погрузился в глубокую кому.

В этот самый миг «островное» тело дракона вынырнули на поверхность, на золотисто-фиолетовой чешуе в лучах солнца были видны проплешины, откуда текла алая кровь. Попадая в море, она смешивалась с водой.

Бог драконов поднял свою огромную голову над головой и истошно завыл.

У него были причины для злости.

Он чувствовал, что его тело и снаружи, и внутри превратилось в одну сплошную кровоточащую рану. Некоторые кости были сломаны, внутренние органы повреждены. Даже с его божественной силой для восстановления таких увечий нужно было не одну тысячу лет.

В порыве злости дракон становился все более взбешенным.

— Человек! — в припадке гнева заорал он. — Человек! Ты ранил мое драгоценное тело!

И хотя бог драконов пока еще не очень понимал, что произошло, но в памяти его внезапно всплыло одно дело…

Блеск слезы! У этого человека есть Блеск слезы! Возможно, именно поэтому он так быстро восстановился!

Чувствуя боль во всем теле, бог драконов снова развернул свои силы. Сознание его тут же сконцентрировалось. Он снова хотел обратиться, войти в свое тело и отобрать у Двэйна кристалл.

Но в этот самый миг…

— О, мой друг, похоже, у тебя большие неприятности.

Раздался насмешливый голос прямо в голове у дракона!

Бог драконов страшно перепугался!

Потому что голос раздался не снаружи, а внутри его сознания, что означала, что тот, кому он принадлежал, уже вошел в пространство его мыслей.

«Как это возможно!

Ведь я сильнейший божественного уровня!»

— Ну что? Неужели не признал меня? А я ведь был твоим соседом добрых десять тысяч лет!

Насмешливый голос Криса игриво прозвучал над ним.

— У тебя проблемы? Похоже, мой маленький друг великолепно справился со своей работой… О, надо сказать, теперь у тебя не одна проблема, а целых две!

Бог драконов удивленно зарычал, но очень скоро он с ужасом обнаружил, что душевные силы его стремительно исчезают, и вой его постепенно бессильно затих.

Сознание его затуманилось. Ему казалось, что он вот-вот уснет… или какая-то неведомая сила поглотит его разум…

— Нет…не может быть…

Наконец голос бога драконов окончательно стих…

Было тихо. Солнце ярко светило над морем. Казалось, вокруг наконец-то настало умиротворение.

Вот только небольшой островок превратился в тело огромного существа, похожее на панцирь черепахи. Оно лежало в воде, и зрелище это производило странное впечатление.

Прошло довольно много времени, прежде чем голова чудища пришла в движение. Открыв пасть, он не зарычал, а точно сладко зевнул, не просыпаясь от глубокого сна.

Встряхнув головой, чудище издало какой-то невнятный звук.

— Бедняга… Он немного уродлив, но все же совершенный… А этот парень хорошо потрудился. И зачем надо было меня звать?

Крис медленно появился рядом с Двэйном. Он легонько пнул мага, и на лице его отразилось беспокойство:

— Неужели сдох?

Он произнес заклинание, и с кончиков пальцев его вырвалась целительная магия. Но увиденное заставило его остолбенеть!

Бледный свет целительной магии окутал тело Двэйна, но вокруг него парила отталкивающая сила, и энергия Криса не могла проникнуть в тело мага, а лишь кружила вокруг него, пока не растворилась в воздухе.

— А?

Глаза его странно блеснули. Луч света вырвался из них. Крис оглядел Двэйна с ног до головы.

— Что за парень!

Старик остолбенел. Он задумчиво почесал подбородок и едва слышно пробормотал:

— Вот черт! Почему он вдруг стал таким сильным?

Зрачки старика бешено завращались

— Великолепно! Совершенное тело! До такого состояния и не досовершенствуется даже сильнейший божественного уровня!

Подумав об этом, Крис вдруг почти злобно взглянул на Двэйна и презрительно засмеялся.- Ну что ж, похоже, что ты умер… А такое тело лучше пусть останется мне…

Сказав это, Крис вдруг мотнул головой и залепетал:

— Не хорошо, не хорошо! Эх, Крис! Это ведь твой союзник! Если бы не его помощь, то ты бы никогда не смог разделаться с этим драконом! Теперь дело можно считать завершенным. Если ты заберешь его тело, то потеряешь лицо, и это будет равняться тому, как если бы ты собственноручно убил его… Нет, так не годится.

Но взгляд его снова упал на Двэйна.

— А что думать о нем? — злорадно подумал он. — Я слуга чародея, злой слуга, зачем мне рассуждать о морали? Да, этот парень помог мне, но… Он испортил мне большие планы, и если я в отместку заберу его тело, в этом не будет ничего такого…

Лицо Криса скривилось.

Он был существо, созданное богом демонов, и никогда не думал о моральных принципах. Глядя на его лицо, можно было подумать, что он уже уговорил себя, но только колебался, хотя уже выставил вперед руки.

Двэйн пребывал в бессознательном состоянии и не знал, что, когда дело было сделано, в Крисе вдруг проснулась алчность. Пока тот жадно тянул к нему руки, он спокойно спал. Двэйн не знал, что, только-только избежав опасности, он снова оказался у ворот ада.

Тем временем, в глазах Криса мелькнула тень неуверенности. Стоит только пальцем пошевелить, как жизнь Двэйна тотчас оборвется, а затем он заберет его великолепное тело…

Но в этот самый миг…

Над стариком вдруг раздался ледяной голос.

Он звучал ясно и грозно, но как будто издалека.

Звук голоса эхом разнесся над морем. Крис находился внутри дракона, но отчетливо услышал каждое слово!

Держась над водой, Байхэчоу внимательно осматривал огромное чудовище. Уж какой стойкостью обладал Король Шаманов, но впервые увидев бога дранконов, он сперва даже немного испугался.

В этот момент Байхэчоу сидел на спине красного дракона, и это был тот самый «Знойный день», которого Двэйну с трудом удалось отогнать от опасного места.

Повезло дракону или нет, но он успел далеко отлететь от места стычки, когда вдруг наткнулся на Байхэчоу, летевшего ему навстречу. Шаман почувствовал мощный драконий дух, а увидев дракона в небе, он не стал с ним особо церемониться.

В руках шаман крепко сжимал длинную веревку, перевязанную вокруг шеи Знойного дня. Разве маленький дракон мог справиться с магом такого уровня? Байхэчоу с легкостью поймал его и, оседлав, полетел в сторону, откуда распространялся драконий дух.

В итоге он увидел в море огромного спящего дракона, а на теле его красовались бледные шрамы, и это поразило шамана.

Конечно, он не стал предавать этому никакого значения.

Должно быть, богиня эльфов наконец нашла того, кого искала.

Байхэчоу нахмурился.

— Эй, внизу, слушать сюда, — медленно проговорил он. — Я принес тебе весточку от одного эльфа. Он просил передать, что " Артемида спрашивает у него об одном старом деле. Она очень сожалеет и не знает, господин Соломэндэс тоже жалеет об этом или нет?«

Байхэчоу дважды повторил эту фразу и с помощью силы многократно усилил его. Звуковая волна распространилась над морем.

Шаман вряд ли задумывался, существо внизу спит или уже сдохло. Главное, что он сделал все, что от него требовалось, и он больше никому ничего не должен.

И он уже хотел покинуть это место.

Но в этот самый миг существо как будто „пробудилось“.

Открыв пасть, он посмотрел на Байхэчоу.

— Кто ты?

Король Шаманов нахмурился, но спокойно ответил:

— Меня зовут Байхэчоу.

Внизу наступило молчание.

Крис, захватив тело дракона, его глазами недоуменно посмотрел на человека, летающего над ним.

Байхэчоу?

Байхэчоу?

Это имя… Кажется, это имя он слышал от Двэйна. Не этот ли тот самый гений, что обучил его сферической магии?

Он и есть тот самый Байхэчоу?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 568. Поздравить или почтить память?**

Назвав свое имя, Байхэчоу отчетливо ощутил, как чудище внизу удивленно на него посмотрело. Разве в его имени было что-нибудь странное?

— Ты, правда Байхэчоу? — Крис бессознательно проглотил слюну.

Байхэчоу неверно истолковал это движение, подумав, что животное собирается атаковать его.

Взгляд шамана был спокоен. Он стоял на спине маленького дракона, в одной руке зажав веревку, а другую спрятав за спину.

— Я всего лишь выполняю поручение и передаю фразу, — медленно проговорил он. — Если ты хочешь сразиться, то я всегда пожалуйста.

— Нет-нет-нет, — помотал огромной головой дракон. Это движение выглядело очень смешно, но в голосе его звучало потрясение. — Ты, правда Байхэчоу? Я слушал, у тебя есть сферические способности?

На этот раз шаман недоуменно развел руками.

— Только ничего не подумай. Я всего лишь слышал твое имя, — громко рассмеялся Крис, глядя на враждебное выражение лица старика. — И кстати, ты ведь знаешь Двэйна?

Двэйн?

Сфера! Сферический сильнейший!

У Криса аж слюнки потекли. Немало ночей подряд он размышлял лишь о том, как бы заставить Двэйна слить его с душой Арагона и таким образом превратиться в сферического сильнейшего. Чтобы завершить свой план, ему необходима помощь существа с силой сферического уровня. Но теперь этот кретин разрушил государево сердце.

К счастью, (помощь бога демонов!), еще один такой сильнейший сам приехал к нему!

В этот момент Крис уже не хотел захватывать тело Двэйна.

Он решил рассказать Байхэчоу всю правду.

— Многоуважаемый человек, господин Байхэчоу, — прочистив горло, как можно более вежливо сказал Крис. — Тебе нужно передать твою фразу Соломэндэсу, верно? То огромное тело, что ты видишь перед собой — и есть Соломэндэс… Вот только, боюсь что он не в состоянии услышать тебя. А я, прошу заметить, вовсе не он.

— Ты не он, — опустил руки Байхэчоу. — Ты…

— Я лишь захватил на время его тело, только и всего. Или можно сказать, что я заключенный, запертый в его теле. А теперь из-за небольшой неурядицы бедный дракон Соломэндэс, а точнее его душа, запечатана и погружена в бесконечный сон. У меня наконец появилась возможность передохнуть. Хм. И кстати, — последняя фраза Криса заставила шамана вздрогнуть. — Помог мне запечатать душу дракону один мой друг, его зовут Двэйн. Ты прибыл как раз вовремя, у него тут небольшая проблемка. Может быть, ты сможешь помочь.

Огромное чудище распахнуло пасть, а затем тело его точно закаменело. Байхэчоу увидел, как во рту дракона блеснула чья-то тень. В лучах солнца она казалась почти прозрачной, словно иллюзия, но одновременно было очевидно, что это старец, дряхлый и тощий словно скелет.

— Позволь мне представиться. Мое имя Крис.

— Где Двэйн? — холодно спросил Байхэчоу.

— Внутри… Следуй за мной, — рассмеявшись, Крис указал вглубь пасти дракона.

Шаман застонал. Он все еще не доверял этому человеку. Он был смелым и храбрым, даже некогда посмел бросить вызов богу войны, и в мире, пожалуй, не было существа наглее его. И хотя теперь он сомневался, но вовсе не боялся, что этот старик заведет его в западню и причинит ему вред. Глубоко вздохнув, он спрыгнул со спины дракона и, подхваченный ветром, медлено опустился в пасть чудища.

Смерив Криса ледяным взором, он невозмутимо сказал:

— Показывай дорогу.

Двэйн спал как дитя. Закрытые глаза его были спокойны, а дыхание — медленным и ровным.

Когда Байхэчоу шагнул в тело дракона вслед за Крисом, то тут же увидел Двэйна. Он резко изменился в лице.

Байхэчоу по силе уже был полубогом, и где бы он не находился, стоило ему только подумать, он тут же захватывал контроль над законами окружающего пространства. Ветер ли, дыхание ли, биение сердца — любые волны сразу подчинялись его воли.

Увидев Двэйна, Байхэчоу побледнел… Казалось, маг спокойно спал, а между тем шаман не чувствовал в нем ни единого следа жизненных сил!

Двэйн — маг очень высокого уровня, почти профессионал, что уж говорить о нем, если даже у всякого простого человека, пусть даже на грани жизни и смерти, можно было прощупать хоть немного душевной энергии.

Но в теле Двэйна было все спокойно — как в теле мертвеца. Ни одного колебания, ни одного следа… Словно он застыл… или…

Умер!

— Он…

Байхэчоу всегда был безразличен, как Снежная гора, но в этот момент лицо его слегка скривилось, а тело как будто разом осунулось и подалось вперед. Он тяжело вздохнул и, с трудом выговаривая каждую букву, произнес:

— Он…умер?

— Э… — Крис на мгновение задумался. — Он еще дышит. А на теле его нет ни единого пореза.

— Но он похоже все-таки умер. Здесь… — Байхэчоу указал на голову. — Вот здесь уже умер.

— Ладно тебе. Он очень тяжело ранен, — вздохнул Крис. — Он бился с Соломэндэсом. И в итоге превратился в это. Я думаю, что пространство его сознания практически полностью разрушено.

Шаман не произнес ни слова. Он приблизился к Двэйну и, медленно опустившись на колени, взмахнул руками, а затем пальцем коснулся его лба.

Но когда он применил немного силы, доспехи на теле Двэйна разом вспыхнули, оттолкнув руку Байхэчоу.

— А? — нахмурился он. — Его доспехи, кажется, напитаны магией. И они по-прежнему защищаю его.

— Я уже пробовал, — горько усмехнулся Крис. — Я не могу их снять. Это не простые доспехи, а пятицветные, сделанные богом. Это священное оружие.

— Священное… Да, — небрежно бросил шаман.

Кончики пальцев его источали тонкие холодные ниточки света, и он снова коснулся лба Двэйна.

На этот раз он применил гораздо большую силу. Пятицветные доспехи моментально отреагировали, защитная энергия их многократно усилилась, но Байхэчоу все же был сильнее. С огромным трудом, но ему все же удалось пробить их.

Он дрогнул. Очевидно, ему было нелегко в этот момент. Он сильно нахмурился и закрыл глаза…

Силы мысли осторожно проникли в сознания Двэйн. Увиденное поразило шамана до глубины души.

Сознание Двэйна представляло собой одни сплошные руины! В каждом таком пространстве непременно есть центр вращения, пусть даже и самый маленький, который непрерывно вращается вокруг своей оси, вырабатывая душевную энергию (вот только, у магов она вырабатывается намного усиленнее, чем у простых людей).

Но теперь сознание Двэйна было пусто, а источник душевных сил был поврежден и в некоторых местах даже разрушен, как будто под давлением каких-то других сил. Все было в беспорядке и смешалось в одну непонятную массу.

Поскольку не было никакого самовращающегося источника, когда энергия Двэйна была исчерпана до крайнего предела, новой энергии просто не откуда было выработаться, именно поэтому он погрузился в кому и никак не просыпался.

По этому причине ему необходим был сон, как и любому другому уставшему человеку, Именно в таком состоянии вырабатывается новая энергия… Но в голове Двэйна источник сил был разбит и больше не мог производить новую энергию, а потому он пребывал в «спящем» состоянии и никогда не проснется.

Поэтому сознание Двэйна было просто напросто пусто.

Подумав немного, Байхэчоу снова призвал свои душевные силы и разделил их на части.

Это действие причинило ему боль, но он никак не показал этого — просто без колебаний сделал это.

Затем выражение лица его стало суровым. Он осторожно поместил частицу своих душевных сил в сознание Двэйна, и под ее влиянием, а также с применением других его сил, в разуме Двэйна снова начало происходить движение, и вновь появились следы вращения.

Наконец, изначально разрушенное сознание, а точнее центр его, снова медленно завращался вокруг своей оси, пусть пока еще слабо, едва заметно…

Байхэчоу вздохнул с облегчением. Он отнял руку ото лба и встал. По лицу его стекали струйки холодного пота.

Выражение лица его по-прежнему оставалось мрачным.

Байхэчоу поглядел на Криса, как будто что-то хотел сказать ему, но губы его были плотно сжаты.

— Как жаль… — заморгал старик. — Его собственные душевные силы уже достигли очень мощного уровня, а теперь…

— Не разрушив старое, не построишь новое, — медленно произнес Король шаманов.

Крис как-то странно посмотрел на него, но ничего не сказал, а в душе подумал:

«Хорошо сказано. Не сломав старое, как построить новое? Но проблема в том, что и разрушение должно быть в меру, чтобы можно было заново создать. Разве легко начинать все самого начала?»

Двэйн медленно просыпался ото сна. Он чувствовал, что сознание его пусто, как белый лист бумаги.

К тому же, он вроде бы проснулся, но был утомлен и измотан. Это ощущение невольно заставляло его закрыть глаза и снова уснуть.

Устал!

Это была такая усталость, когда душевные силы уже на пределе, а сознание кем-то опустошено. И это сводило с ума.

С огромным усилием ему наконец удалось приоткрыть глаза, и в маленькие щелочки он увидел знакомое лицо…

Он стоял, заложив руки за спину. Стоял к нему боком. Одет в неизменный белый плащ. Белый, извечный цвет Снежной горы.

Зрачки его были темны, как ночное звездное небо. Такие же холодные, решительные. Он посмотрел на мага, и взгляд его сразу же как будто немного оттаял.

— Я… — с трудом выдавил Двэйн. — Боюсь, что…уснул. И мне приснился сон…что я вижу тебя… старика в белом…

Такую короткую фразу Двэйн выговорил до конца лишь с третьего вздоха… Странное ощущение. Он чувствовал, что тело его вовсе не устало, наоборот, как будто было полно свежих сил.

Однако, душа его была ослаблена до предела! Он сказал всего лишь одну фразу, но так устал, словно не спал десять ночей подряд.

Сила тела и слабость духа, столь большой разрыв причинял ему нечеловеческие страдания.

— Двэйн, — посмотрев на мага, мягко улыбнулся шаман. — Я спас тебя, а значит мы в расчете.

Уголки рта мага дрогнули. Байхэчоу нахмурился и ухом наклонился к его лицу.

— Ерунда, — слабо улыбнулся Двэйн. — В тот раз, когда ты боролся с папой, я спас тебя, а потом я снял с тебя проклятие… Ты должен мне два раза, а теперь…возвращаешь только один. Еще… Еще…

Двэйн сказал это на одном дыхание, а затем как будто снова впал в кому.

Байхэчоу вздохнул и, сконцентрировав силу на кончиках пальцах, снова проник в сознание Двэйна.

Когда ниточка его энергии вошла в его разум, мага как будто ударило током, и в глазах его мелькнула радость.

Однако, наблюдая за действиями старика, он вдруг вздрогнул и взволнованно спросил:

— Что… что со мной?

— Уж не знаю, поздравить тебя или почтить память, — откуда-то сбоку раздался ехидный голос Криса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 569. Сумасшедшие идеи Двэйна**

— Поздравить… — загадочным голосом проговорил Крис. — Потому что твое тело напиталось живительной энергией, и теперь ты красив и крепок, как никто в этом мире. Подозреваю, что даже сильнейшие божественного уровня, совершенствуясь несколько десятков тысяч лет, не смогу обрести такое совершенное тело. Если ты захочешь, то вполне сможешь стать могущественным чудищем в нетленном теле… Мое личное предложение — ты должен начать усиленно изучать боевые искусства, и с помощью такого тела ты сможешь стать выдающимся воином!

— Неплохо… — слабо улыбнулся Двэйн. — А почему тогда почтить память?

Задумавшись на мгновение, Крис довольно захихикал.

— Можешь попрощаться с магией. Эх, парень! Твое сознание полностью разрушено, даже если ты выживешь и пойдешь на поправку, то твои душевные силы будут такими же, как у простого человека. А магия… Навсегда забудь о ней! Да, конечно, с таким то телом ты проживешь не меньше десятка тысяч лет, а если поборешься, то через тридцать-пятьдесят тысяч лет упорных тренировок, может быть, сможешь досовершенствоваться до своего прежнего магического уровня.

Тридцать-пятьдесят тысяч лет?

У Двэйна глаза на лоб полезли. Он хотел было выругаться на Криса, но теперь у него не было для этого душевных сил, поэтому он лишь беспомощно открыл рот, но оттуда не вырвалось ни звука.

Очень скоро Крис объяснил Двйну его теперешнее положение.

Двэйн тут же уяснил для себя одну вещь: похоже, теперь ему действительно придется попрощаться с магией.

Не важно, простой человек или маг, но обычная повседневная жизнь тоже требует энергетических затрат, а когда их на исходе — требуется сон, или медитация (для магов). Вхождение в состояние сна помогает восстановить потраченную за день энергию.

А мощь магов заключается в силе, дарованной ему свыше, а потому душевная энергия у них, как правило, восстанавливается намного быстрей, да и требуется ее больше, и она нуждается в постоянной тренировке, чтобы стать еще более мощной.

А Двэйн теперь был очень слаб, его сознание было разрушено, а значит, он был многим слабее любого обычного человека.

Ему требуется совершенствование в течение длительного периода времени, но даже после этого источник его энергии еще долго не сможет работать также, как это было до его стычки с драконом. Ему бы хотя бы сначала восстановиться до уровня обычного человека.

— То есть, говоря по-другому, если даже ты начнешь упражняться в боевых искусствах, твоя энергия все равно будет несколько хуже, чем у среднестатистического человека. Ты будешь быстро утомляться, тебе постоянно будет хотеться спать, а на сон нужно будет тратить больше времени… К тому же, тебе необходимо поддерживать свое настроение, не раздражатсься, потому что раздражение, я уж не говорю о злости, может отнять всю энергию сразу, а фаза возбуждения может длиться довольно долго, и это еще хуже. Ты будешь уставить от любой своей излишней эмоции… Поэтому…

— Поэтому ты хочешь сказать, что мне лучше стать подвижником с очищенным разумом, — на одном дыхании закончил Двэйн.

Ему было очень грустно.

Между магией и боевыми искусствами Двэйн и теперь бы выбрал магию. Даже после изучения искусства боя Большой Снежной горы, когда он значительно улучшил свою физическую форму и препятствий для совершенствования в этом направлении у него больше не было, он все равно не стремился стать мастером в этом деле.

Он больше любил магию, потому что… изучая ее, можно позволить себе лениться, а будучи воином, нужно постоянно биться с противником с копьем или кинжалом в руках, а магам можно лишь стоять позади и потихоньку нашептывать заклинания. Конечно, это намного легче.

Но теперь… с таким трудом совершенствованные магические силы за один миг все разом испарились.

Если в будущем ему придется встретиться с сильным противникам, то как ему быть? Нет магии. Нет заклинаний. Неужели придется махаться мечом?

— Понятно… Но у меня есть еще один вопрос, — сказал Двэйн, лежа в прежней позе. — Почему я не могу двинуться с места? Даже пальцем не могу пошевелить.

— А… Это потому что твои душевные силы сейчас очень слабы, — вздохнул Крис. — Честно говоря, ты сейчас не сильнее младенца. Тебе нужно длительное время на восстановление, чтобы хотя бы быть на уровне обычного человека. А прежде ты навряд ли сможешь полностью контролировать свое тело. То есть ты сейчас как маленькое дите… И кстати, первое время ты скорее всего будешь писаться в кровать.

— Я, — внезапно рассердился Двэйн, но как только он попытался что-то выкрикнуть, как тотчас же почувствовал невероятную усталость. Это его так испугало, что он тут же забыл про свой гнев.

Писаться в кровать…

Я переместился в этот мир совсем еще ребенком, но даже в таком возрасте не писался в постель! Сейчас мне скоро двадцать, и я вдруг начну ходить под себя?

— Не сердись… Это только первое время, пока ты окончательно не восстановишь свои душевные силы. А потом ты станешь нормальным взрослым человеком… Конечно… без магии.

Двэйн по-прежнему не хотел сдаваться. Взгляд его переместился на Байхэчоу, но тот только медленно кивнул. Двэйн пал духом.

Даже шаман так говорит. Похоже…

— Однако, теоретически это на значит, что у тебя больше не будет возможности использовать магию, — подумав, сказал старик. — Твоя нынешняя проблема… твоя энергия не может самовосстановиться! Не важно, спишь ты или медитируешь, но возможности твоего сознания производить энергию очень ограниченны. Поэтому если ты хочешь использовать магию, тебе нужно искать какой-то другой источник своих сил. Например, черпать откуда-то извне.

Помолчав немного, Байхэчоу продолжил.

— Но душевные силы каждого из нас весьма различны, поэтому другие не могут поделиться ими с тобой. Все что я смог сделать — это поместить в свое сознание ниточку энергии, которая бы стимулировала выработку твоей собственной энергии… Однако, это не значит, что я дал тебе свои силы. Если бы я так сделал, то просто сделал бы тебя сумасшедшим…

— То есть, ты хочешь сказать…

— Если только в этом мире нет второго тебя, с такими же точно душевными силами, которые можно бы было передать тебе. И тогда ты сможешь использовать магию… Но если в твое сознание поместить другую энергию, ты ее истратишь и снова станешь таким как сейчас. Суть происходящего на данный момент заключается в том, что ты сам не в состоянии производить достаточно жизненных сил.

У Двэйна потемнело в глазах. Второй «он» в этом мире?

Может быть, Арагон и Двэйн 1 смогли бы обменяться энергиями, но он собственноручно уничтожил воспоминания, хранящиеся в медальоне.

— Нужно, чтобы непременно были мои душевные силы… — задумчиво произнес Двэйн, глядя на свои пальцы.

Как жаль. Обычно он сохранял частицу своей энергии в накопительном кольце, но в битве пятицветное кольцо отдало всю хранившуюся в нем силу и раскололось.

— Неужели… источник в моем сознании нельзя починить? Нельзя же так, чтобы не было самовосстановления.

— По меньшей мере, я этого сделать не могу, — покачал головой Байхэчоу. — Я думаю, что другие сильнейшие божественного уровня тоже не смогут. Только если ты сам будешь постепенно восстанавливать себя изнутри.

Но на это… потребуется тридцать-пятьдесят тысяч лет.

Двэйн обреченно вздохнул.

лядя на обессиленного мага, Крис внезапно хлопнул в ладоши и рассмеялся с наигранным воодушевлением.

— Мне… пора возвращаться, — тихо произнес Двэйн. — У меня еще очень много дел.

— Мне нужно это тело.

Крис снова поднял этот вопрос.

— Сначала я хотел использовать тело Соломэндэса, но теперь… оно сильно повреждено и изранено, а я не хочу тратить свои магические силы на восстановление этого чудовища, поэтому, Двэйн, отдай мне Блеск слезы. Она поможет мне залатать повреждения.

Двэйн медленно проплыл в воздухе мимо Байхэчоу. Шаман выставил руку и, выпустив немного магических сил, заставил мага, подобно кукле, неторопливо следовать за ним.

— Тело? — нахмурился тот. — Крис, ты прежде не говорил мне, что хочешь использовать его… Он ведь просто огроменный, или ты хочешь слегка уменьшить его?

— Уменьшить… — горько усмехнулся старик. — Можно, да только это очень долго. Прежде мне нужно слегка отдохнуть и попривыкнуть, а потом уже применять магию деформации.

— Но даже если ты ее применишь, ты не сможешь удерживать его в уменьшенном состоянии вечно, — в глазах Двэйна блеснули огоньки лукавства.

Крис был не дурак, а потому он сразу понял, к чему клонит маг.

Этот парень похоже тоже глаз положил на тело дракона!

Ведь оно — очень полезная вещь!

Некогда Двэйн из чешуи золотистого дракона сделал двенадцать превосходных доспех, и теперь ему снова понадобилась чешуя?

Это ведь могут быть замечательные «боевые доспехи бога драконов», которые вмиг расхватят по очень высокой цене!

К тому же, дракон очень крупный. Сколько же из него получится таких доспех? Тысяча? Десять тысяч?

А из его костей можно изготовить отличных костяных дракончиков… Подумать только — и кровь стынет в жилах!

— Нет, это тело — мое! — грозно сказал Крис. — Мне оно просто необходимо, так как в нем я могу поддерживать свою жизнедеятельность. Если моя душа освободится отсюда, то если она не найдет новое тело, то моя энергия тотчас иссякнет, и я умру.

— Я могу дать тебе другое тело, на время, — усмехнулся Двэйн. — Да, и взамен я требую не слишком много. От бога драконов мне нужна только его чешуя, и, конечно, если можно, немного костей…

Услышав такое «предложение», Крис тотчас рассмеялся.

— Ты снова вздумал со мной торговаться! И что же ты мне дашь взамен?

— Тело золотистого дракона. Идеальное, без единого изъяна. Кроме того, это молодой половозрелый дракон, — снова улыбнулся маг. — Прежде он был третьим принцем драконей династии, вот только я когда проводил эксперименты, по неосторожности разрушил его сознание, но для тебя разницы особо никакой нет.

— Золотистый дракон? Это неравноценный обмен. Хотя… так тоже неплохо, к тому же он слегка поменьше будет, и мне не нужно будет тратить слишком много энергии, применяя деформирующую магию.

Помолчав немного, Крис наконец сказал:

— Ладно. Ты должен подарить его мне. Это будет мое второе тело. А насчет бога драконов, то я тебе даю только…

— Тысячу чешуек! И пятисотметровую кость. — закончал за него Двэйн.

— Не годится! Тысяча чешуек! Ты что, хочешь чтобы я потом голым ходил? Сотню чешуек! И пять метров как-то многовато. Я не хочу быть драконом-инвалидом. Согласен… на сто метров.

Как только Крис проговорил условия, Двэйн тут же закричал:

— По рукам!

Он точно боялся, что старик передумает.

На самом деле, Двэйн понимал, что обманул его! Сто чешуек бога драконов и одна стометровая кость стоили намного больше, чем тело золотистого дракона. Кроме того, бог драконов просто огроменный! Одной чешуйки вполне достаточно, чтобы сделать одни доспехи.

А насчет стометровой кости…

— Я знаю, что ты задумал, парень, — усмехнулся Крис. — Ты хочешь сделать мощное оружие, не так ли? Смешно… Ты думаешь, что чешую бога драконов так уж легко переплавить? А из кости ты хочешь сделать полуживое существо? Хм… ты теперь уже не можешь творить магию, как же ты создашь все это? А если попросишь других, то сам потом не допросишься.

Двэйн молчал.

Однако, очень скоро он с трудом, но все-таки поборол в себе чувство отчаяния.

Не маг?

Ничего! Я герцог! Директор магического института! У меня две жены и обе волшебницы!

Пусть даже теперь он всего лишь воин, но ничего, он будет выходить из дома в сопровождении свиты магов!

— А, и еще! Коллекция магических камней в теле дракона тоже моя! — громко сказал Двэйн. — Не забывай, ты сам обещал мне, что я смогу взять все, что захочу.

Про себе он подумал, что если у него будет качественные магические кристаллы и драгоценные камни, то этого будет достаточно для того, чтобы до зубов вооружить свой отряд магов. Даже своим самым заурядным ученикам Двэйн собирался сделать первоклассные палочки из орехового дерева!

Да, этот материал сложно достать, но ничего! Теперь у него есть Блеск слезы, а это означает, что ему открыты все неограниченные богатства источника вечной молодости и источника временного потока.

Тем, кто занимается огненной магией, подарить голубые алмазы! Тем, кто обучается огненной — красные алмазы! А тем, кто занимается душами… хм, палочку из белой кости? Или из кости бога драконов?

И каждому будет положено по двенадцать комплектов обмундирования, по одному на каждый месяц.

«Не думаю, что такие подарки не прельщат магов стать частью моей свиты!»

Наверное, людям свойственно после неудачи впадать в некое подобие сумасшествия.

Состояние уныния пробудило в нем его неисчерпаемую фантазию, и он судорожно прокручивал в голове все более и более безумные идеи…

Хм, теперь на материке маги часто приглашают на службу воинов, чтобы восполнить свои недостатки в ближнем бою.

«А я сделаю наоборот! Будучи воином, я приглашу к себе на службу отряд магов, который будет сопровождать меня во всех моих поездках!»

Если это не пустые мысли, и Двэйн действительно провернет эту грандиозную аферу, то тогда… все маги материка будут драться между собой за возможность служить ему верой и правдой…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 570. Вечное кредо**

Лохарт смотрел на завтрак, стоящий перед ним. Внутри чаши, украшенной изумрудными листьями снаружи, была роса, похожая на мелкий жемчуг. Это такая эльфийская привычка — завтракать росой. Этот шатер — место , где зимует эльфийский король.

В тот день , Роберт уже обрек сам себя на смерть. Он думал, у его врагов нет необходимости брать его в плен. Более того его враги — не «люди». У них даже нет такой привычки, как брать в плен. Любой пойманный человек был обречен на смерть , после которой его отдавали на корм скоту. Лохарт не боялся смерти, но в душе опасался стать кормом для животных. Поэтому каждый день он беззвучно молился, дабы укрепить свою веру. Будучи плененным, тело Лохарто промокло насквозь от пота. По правде говоря, если бы он не пил воду, находясь в плену, то вероятно он бы обмочился. И это не было бы постыдным , ведь это просто физиология. Даже храбрость истинных «воинов» приукрашена. Ведь даже они перед лицом смерти испытывают страх, с которым помогает справиться лишь сильная вера.

Но… он не умер! Он всего напросто заперт в большом шатре Эльфийского короля.

Лосюэ для него был в диковинку: с одной стороны, он отвлекал его мысли о том , что он «пленник». Лохарт даже имел некоторые привилегии, король эльфов сказал, что Лохарт может свободно передвигаться внутри шатра и читать, главное не покидать пределы шатра. Имел привелегии почти как гость. Не считая того, что его повседневная еда…несколько иная — эти эльфы и впрямь не едят мяса? Выпивая всегда на завтрак росу с цветов, можно самому превратиться в цветок. И неважно с розы роса или же с лилии… все равно это роса. На обед они могут съесть удивительные тонкие лепешки, на вкус, как перетертые семена растения. По ночам они выращивают свежие растения и грибы. С самого его появления здесь, эльфы не допускали , чтобы Лохарт голодал, однако Лохарт чувствовал себякроликом — травоядным кроликом. Хоть эльфийский король и предлагал попросить у орков отправить немного мяса, Лохарт великодушно отказывался (может быть пытаясь завоевать расположение эльфа?) . Лохарт опасался: ведь орки едят любое мясо, даже человеческое! Отправь они мясо, кто знает чье оно? Животное или же …

Эта палатка кроет в себе волшебство, которое по чуть-чуть выяснил Лохарт за эти дни.

В настоящее время на материке уже наступает зима, однако этот эльфийский шатер похож на гигантский гриб, обладающий магией. Края шатра уходят в землю, а в центре стоит опора, поддерживающая крышу. Самая волшебная вещь которую могут делать эльфы — то регулировать температуру. На улице уже холодно, дуют ветра , а внутри Лохарт ни разу не почувствовал холода. Этот огромный шатер делится на две комнаты: внутреннюю и наружнюю. Король эльфов кажется живет в наружнейкомнате , однако каждый день он проводил один-два часа болтая с Лохартом. Беседа обычно начиналась с монолога короля ,Лохартлибо молчал, либо ронял пару слов.

Однако вскоре Лохарт был поражен терпением и выдержкой этих эльфов. Хоть его отношение ко всему этому было омерзительным, но он не выглядел разгневанным или злым… тем более он получал новые знания о снеге! Беседы их всегда очень осторожные, не затрагивают военного положения людей. Постепенно темы разговоров менялись, что приходило в голову о том и говорили…

Хоть Лохарт и сын плотника, но с тех пор как он вступил в клан он духовно обогатился и постиг многие знания. Двэйн считает, что офицеру не годно быть необразованным. В их клане уже сформирована программа обучения офицеров разного ранга.

Прожив на северо-западе больше трех лет, Лохарт уже не тот сын плотника, который мог написать лишь собственное имя. Он стал неплохо разбираться в истории, однако общаясь с этим эльфом он часто принижал себя и смущался. Да, смущался!Эльфы говорили о человеческой истории, об империи Роланда убедительно и правдиво. В какую эпоху произошло просвещение, какая династия пала, а какая начала процветать. Вплоть до того, как расцвела династия Роланда и о современных политических делах. И политической системе. Эльф говорит обо всем этом так уверенно, что Лохарт в сердце начинает ненавидеть своего противника. Но он не мог не признать, что этот парень так умен, что может ему преподать уроки. Единственные люди, кто мог составить ему конкуренцию это великий князь клана и управляющий северо-западными землями Филипп. Двэйн и Филипп сами лично когда-то преподавали офицерам. Великий князь знаменит своей эрудицией! Филипп также прослыл талантливым, к тому же он выпускник одного известного университета. Но самое важное, что они все люди!

Он эльф, однако имеет весьма глубокие познания о человеческой культуре и истории. Очевидно, что для этого он старательно учился — обладая целеустремленным характером. Он даже мог поговорить о сооружениях эпохи Роланда. Например, о стене в имперском городе, о знаменитом магическом союзе шестерых, о главной зале в керамическом храме и так далее, о том как эти сооружения прошлого нашли свое отражение в наши дни. Лохарт очевидно не разбирался во всем этом. В истории человечества есть и поэты, которые оставили великолепные произведения, по которым были сложены прекрасные оперы. У Лохарта даже создалась иллюзия: есть ли что-то в этом мире, о чем не знает этот эльф. Он злился сам на себя, ведь он сам принадлежал к человеческому роду и обсуждал великое прошлое человечества с эльфом. Однако он часто молчал, потому что о многих вещах он либо не знал совсем, либо владел поверхностными знаниями. Лосюэнеплохо читал поэзию на двух древних языках империи Роланда, Лохарт не понимал ни слова. «Но…я ведь принадлежу к человеческому роду!А он всего навсегочужеродец!»

— В вашей материковой истории насчитывается в общем 30 периодов. Еще существует несколько версий на каждый период, в которых вносят свои поправки…да? В прошлый раз когда я бывал в городе на северо-западе вашей империи я раздобыл кучу книг, в общем 4600 изданий, — Луосюэ очень непринужденно сидел перед Лохартом, его мимика и интонация располагали к себе, словно он болтал с старым приятелем, — на самом деле я весьма восхищаюсь вами, людьми. Вы создали блестящую культуру.

— Вы так усердно изучали историю людей? С какой целью? — спросил холодно Лохарт

— Много лет назад, основатель империи Роландов, Арагон сказал, что для того чтобы одолеть своего врага — нужно его изучить. В летописи оригинальные слова звучат, как: знай противника и знай себя, и ты будешь непобедим.

(Будь Двэйн здесь, он бы начал презирать собственную жизнь, ведь он самолично присвоил себе военную стратегию Сунь Цзы)

— Ох, то есть у Вас не было плохих намерений? Чем больше Вы изучаете нашу историю, тем более жестким Вы становитесь, — Лохарт покачал головой.

— Нет, как раз наоборот, — Лосюэ покачал головой, на его лица была едва заметная улыбка, — Лохарт , я расскажу тебе один секрет, хочешь его узнать?

— Как Вам угодно, — Лохарт был безразличен, — Вы можете говорить, все что пожелаете, но я Вам не расскажу своих секретов.

Лосюэ усмехнулся:

— Мне кажется у тебя и нет никаких секретов, Лохарт.

Закончив говорить, Лосюэ встал на ноги и махнул рукой, закрыв беззвучно дверь в шатре. Эльф взглянул на своего пленного, его голос был слегка тихий:

— Чем больше я узнаю о людях, тем более ясным становиться для меня, что хоть мы и враги и мы вполне можем вас победить…но, мы не сможем вас уничтожить.

Пока он говорил это , его глаза излучали чистоту и свет. Так как Лосюэ был предводителем вторжения, его слова заставили Лохарта впасть в ступор.

-Помнишь, как два дня назад я сказал о том, что нас изгнали с наших земель.

— Вас изгнали десять тысяч лет назад, конечно я помню, — покачал Лохарт головой.

Лосюэ кивнул, тихо и быстро произнес:

— Я родился на севере, в месте далеко от ледяного леса, чтобы туда добраться нужно пересечь ледяное поле, гору, которую охраняют драконы, бесконечные пустыни… там я родился. Эта земля не сравнится с вашими плодородными, та была пустая. Там не было рек и плодородного грунта. Побывав там ты бы понял… присев на землю ты едва бы смог взять в ладони горсть земли. Ты лишь сможешь взять горсть мелкого гравия. Там также есть опасная высокая гора. Эта гора — огромный твердый камень, редко там можно найти руду. На ваших землях есть леса… у нас и этого нет. Даже если бы и была возможность выращивать в тех краях волшебные эльфийские семена, в этом месте все равно лучше не жить. Сильные ветра дуют круглый год, зимой невозможно выйти на улицу, ветер унесет тебя в небо, даже если ты сильный орк. Каждый год такой сильнейший ветер дует около двух месяцев. С самого моего рождения…или раньше, еда была здесь в дефиците. Орки у нас работали на износ. Достигнув преклонного возраста они оставляли семью и уходили в пустошь, потихоньку умирали, чтобы избавить семью от излишних затрат на пропитание. Когда рождался младенец у орков, его тщательно проверяли. Если младенец слишком слаб, значит в будущем он не будет хорошим работником, в таком случае, родители младенца с болью в сердце убивали ребенка, или же… отправляли ребенка на телеге в безлюдное место. В это время вы люди каждый год осенью праздновали фестиваль богатого урожая. Ммм, точно, у вас был еще один великий праздник . Но, ты не знаешь , что для вас осень праздник, а для нас — война. С каждым годом продовольствия все меньше. Поэтому осенью многие народы развязывали войну, чтобы добыть пропитание на зиму. Народы убивали друг друга, грабили, ради того, чтобы получить хоть какие-то крохи еды. Убивали, убивали до конца. Победителей не было никогда, ведь война уносила столько народа. Поэтому тем, кто остался в живых хватало еды, чтобы пережить еще одну зиму. Я читал в книгах, что вы празднуете осенний фестиваль с танцами и песнями, выпивая много вина… а здесь зимой орки прощаются со своими женами и детьми и уходят умирать. Никто не знал вернется ли он домой , сможет ли пережить целую зиму. Живя всю жизнь на таких плодородных землях, вы , люди, наверное никогда не сможете понять этих мучений и страданий.

Не смотря на то что Лохарт был весьма враждебно настроен, он не смог не растрогаться. Голос Лосюэ по-прежнему был тих, но в нем можно было услышать нотки грусти…

— Все мы орки, гномы, эльфы были рождены на этот свет после таких событий. Старшие говорили нам, что мы не созданы для жизни в таком мире, что наши предки жили на плодородных землях, богатых озерами, реками. Почва там настолько плодородная и жирная, что возьми в руки горсть земли ты получишь из нее масло. Там всегда много осадков, легкий ветерок и теплое солнце — там когда-то жили наши предки. Но мы потеряли эти земли. Мы были изгнаны «людьми». Жадным и злыми людьми. Они завладели нашими землями, заставив страдать наших детей и внуков, обрекли их на жизнь в голоде и холоде. Потерянное поколение! Такие мысли были буквально вбиты нам в голову. Каждый раз взрослые жаловались и говорили нам, что мы должны сильно постараться, чтобы в будущем вернуть наши земли. Отомстить за наших предков, убить этих алчных людей, вернуть наш дом, — Лосюэ сказав это, крепко сжал кулак, — всем, оркам, гномам, эльфам вбивали это в голову, вплоть до самой смерти!

Лохарт изменился в лице. Хоть он и сын плотника, но на сей раз эти слова потрясли его. Эти бесчисленные поколения, испытывали все это тысячи лет — голод, ненависть, злобу…спустя время это все вылилось в такую ужасающую силу. Есть ли среди людей сейчас такие же , с такой же безумной верой?

— Я король эльфов, — сказал Лосюэ тихо, — я обречен с рождения, я должен был взять на себя эту ответственность, я военачальник своего народа. Я ответственный за их будущее. Мой отец был королем, мой дед был королем и прадед тоже был королем…. И я король! Каждый из нас будучи королем, обдумывал пути, как вернуть наши земли. Когда я родился шел снег, поэтому отец дал мне имя Лосюэ (перевод. Имя Лосюэ落雪 дословно на китайском означает «падающий снег»). Я еще не достиг совершеннолетия, как лишился отца. Он покинул дом, собрав сильнейших придворных и отправился на людей. Я знаю, он точно погиб на драконьей горе. На самом деле мы «грешной народ». Вождь каждого поколения выбирал сильнейшего и шел на людей, искушать судьбу, пытаясь пробить дорогу домой. Только вот никто не возвращался живым. Когда-то я очень сильно ненавидел людей, — засмеялся Лосюэ, — я был словно научен этому с детства, люди разбойники, они злые и присвоили себе наш дом. У нас «грешников» была единственная задача — убивая, вернуть свой дом! Истребить вас — людей, до конца! Словно больше никак не отомстить за наши вечные трагические жертвы… прошло больше 10 тысяч лет, пришло время большой кровавой расплаты. Я раньше преследовал идею — истребить человечество, но… — Лосюэ покачал головой, — однако сейчас я так не думаю. Поскольку по мере того как я изучал историю человечества, я не мог не принять тот факт, ваш род невозможно истребить, во всяком случае нашему народу не под силу уничтожить людей, — сказав это Лосюэ слегка вздохнул, его голос постепенно понизился, — но моя точка зрения только моя… орки так не думали, до сих пор так не думают, они думают что людей необходимо убить, у нас есть только один путь… но я настроен пессимистично к такой цели. Эта война может быть вечной — 10 лет, 50 лет, 100 лет, это невозможно! Нанести поражение народу вполне возможно, но народу который развивается более десяти тысяч лет, нам не удастся их искоренить раз и навсегда. На мой взгляд этот трудноразрешимый вопрос будет продолжаться и продолжаться! Я не вижу будущего, у меня нет надежды. Я боюсь за свое поколение, за будущие поколения, кто будет бесконечно воевать.

Лохарт нахмурился и спросил у Лосюэ:

-Так чего же ты хочешь?

— Я? — улыбнулся Лосюэ и взглянул на человека перед ним, — я хочу мира…наши эльфы не самые лучшие военные. Мы всего лишь хотим мира, и своего дома… — сказал он и указал на улицу.

Его улыбка была весьма язвительной.

— Несколько дней назад мы захватили земли вокруг и высадили зерно. Для людей это северная часть материка, недостаточно плодородная. Но для нас это место, где жили наши предки, и вы не представляете насколько здесь плодородная почва!Они уже начали выращивать зерно, в следующем году будет первая партия урожая! Еда даст силы нашей армии, чтобы продолжить борьбу! Мы можем охранять уже оккупированные земли и мы их не покинем! Мы ждали более десяти тысяч лет, чтобы вернуться сюда и ничто нас не остановит! Мы посадили в этом году семена, продолжим это делать в следующем, и так каждый год…это поколение не остановит войну!

Лицо Лохарта само собой стало серьезным6 встав он пробормотал:

-Ох! Кажется я понял, что ты хотел сказать!

— В этой войне не будет победителя, никогда! — тихо вымолвил Лосюэ, — Военные корабли морского флота причалили к берегуимперии, возле пристани в столице. Грузчики порта были удивлены, что корабли причалили так быстро. В столице есть вооруженная гвардия, которая может быть быстро приведена в военное положение.

Ровно сутки с корабля ничего не выгружали и никто не спускался с судна. Но люди в окрестностях сообщили, что видели кого-то издалека. За день три разодетых служащих при императорском дворе, обслуживали гонцов , сопровождая их до корабля. Такие новости сразу привлекли внимание любопытных людей. Одновременно в императорском дворце развязались споры: «я безусловно возражаю», -Пожилой седоволосый мужчина одетый в странную одежду , стоял в холле , размахивая руками и громко споря. Позже, он поднял глаза вверх на трон, где сидело двое… Император Чарли и его отец Его Высочество, принц-регент. «Ваше Величество! Ваше Высочество!, — решительно закричал старик, — я абсолютно против того, чтобы к этим аборигенам относились со всеми нормами этикета.Они и степные гонцы совсем разные !Да, люди из степи и мы находимся в конфронтации! Я не хочу это признавать, но. Я должен это сказать, что мы утратили властьв степи. У них есть силы чтобы дать нам отпор на отдельных территориях. В качестве компромисса империя уже признала короля степи. Если это гонец короля степи, то мы можем относиться к ним с некоторыми привилегиями. Но… не с этими аборигенами! Если сделаем это, то опозоримся! Если только признаем это государство аборигенов! ВашеВысочество! Ваше Величество! Случись это первый раз, случится во второй и в третий! Это может превратиться в обычай! Я считаю, что этого нужно избежать! Если все так просто, что если туземцы с острова объявят себя королями и отправят свой народ к нам. Будем ли мы с ними обращаться с такими почестями?»

Военный авторитет старика известен многим из военно-морского флота.

— Я одобряю мнение министра, — старый слуга военного поклонился, с негодованием нахмурил брови, — Ваше Величество! Ваше Высочество! Много ли времени прошло с тех пор как наш флот был самым могучим на юге. Те аборигены довольствовались лишь тем, что давали мы! Хоть сейчас они также не могут нам дать мощный отпор. Пока что не могут! Что касается этих туземцев, они всего навсего южныйамбар монархии, во времена нужд мы в любое время можем получать оттуда урожай. Но сейчас, мы вопреки ожиданиям называем их «государством». Это не допустимо, они не похожи на степных людей, ведь последние обладают силой сопротивления, а эти южные аборигены — нет!

— Если мы допустим, что они «государство, то у нас должно быть к ним соответствующее обращение, как к государству со всеми атрибутами и церемониями… это повлечет множество хлопот. Южные аборигены лишь наши рабы — они не достойны зваться нашими гостями! — министр стукнул кулаком и громко закричал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 571. Спор во дворце**

Должен сказать, что сейчас империя переживает кризис, включая вторжение народа. Однако, с начала времен самого Августина VI , который был у власти несколько десятков лет, в это время были развязаны многочисленные войны и сильные и маленькие. Несмотря на исход, война стоила национального могущества, но был небольшой успех: она заставила людей усвоить идею: быть решительными.

Кто бы то ни был, степные жители или южные аборигены, одно слово: необходимо бороться! Министр в обычные дни имеют мало свободы слова и реальной власти, потому что на земле есть только одна империя: Империя Роланда! В округе нет соседей, поэтому обычный повседневный «дипломатический этикет"это пробел. Что касается степных жителей, то они всего лишь рабы. Поэтому все эти церемониальные министры на самом деле не имеют никакой власти, разве что национальные праздники и фестивали позволяют им заниматься хоть чем-то. Несмотря на свой высокий ранг, эти министры по большей части никто. Сегодня редкость иметь возможность продемонстрировать ценность своего существования. Этот старый министр еще полон духа и изо всех сил стремиться развязать военное сопротивление. Что касается морского флота на юге, они всего лишь туземцы, и не более! Где это видано, чтобы туземцы имели право посылать гонцов в столицу империи, входить в императорский дворец у всех на глазах, да еще и становиться почетными гостями? Тьфу!Да что же хочет господин? Он сам не умеет управлять кораблем, держать в руках меч, чтобы так торопиться!

Военные и министры высказывают мнения, а принц Чэнь так и не сообщил о своей позиции он находится рядом с маленьким императором Чарли, а его лицо кажется неясным, в глазах читается волнение. Хоть он и император, но на самом деле он крайне редко имеет шанс высказать мнение об управлении государственными делами. Хоть он и был коронован, но его дни по большей части посвящены по-прежнему занятиям с учителями, а во время отдыха конным прогулкам и забавам. Его жизнь ничуть не отличается от прежней. Единственное отличие заключается в том , что придворные и гонцы называли его не «Ваше Высочество принц», а стали называть «Ваше Величество». Однако это кажется заставляет Чарли почувствовать смутную пустоту в сердце.

Сегодня! Прямо сегодня!

Он сидел высоко на троне, глядя на мастеров своего дела — министров, спорящих друг с другом, которые как павлины распускали перед ним перья, старательно стремились продемонстрировать свои ораторские таланты! Они настолько лезли из кожи вон, и разве не для того, чтобы получить свое место на троне? Ощущение «контроля» позволяло маленькому Чарли почувствовать в сердце небывалое чувство удовлетворения. Держа в руках наивысшую власть, эти министры спорят во что бы то ни стало, и в итоге способны решить судьбу страны! Подумать только, личико Чарли немного взбудоражилось и побагровело. Он случайно взглянул на отца рядом. Этот взгляд заставил сердце Чарли почувствовать тоску. Он сам себе сказал: «Только не я!» Они добились того, что он уже покраснел, и надеялись получить окончательную власть ,сосредоточенную не в его руках. Они, как павлины, демонстрировали всем, что они отцы. Глубокомысленное причудливое чувство заставило Чарли немного смутиться. Такое темное настроение незаметно нарастало.

Принц Чэнь очень тих, он король. Он прекрасно понимает путь короля, он не умеет легко выражать свою точку зрения. Он лишь дает волю министрам раскрыться в полной мере, понять их позицию и мышление. Он не спешил выразить свою позицию, он знал , что если он скажет свое отношение слишком рано, то он может не услышать другие хорошие идеи, ведь другие предпочтут повиноваться его решению. Когда ты занимаешь наивысшее положение, ты должен оставаться в стороне и слушать мнения тех, кто снизу. Другое дело, если твои глаза и уши завязаны. Чэнь взглянул на сына. Сегодня он предложил Чарли поучаствовать в собрании. В его голове была идея постепенно готовить своего сына , хоть он еще и мал , постепенно вовлекать его в участие собраний , даже если ему и не надо говорить, не надо принимать решения, но наблюдать и слушать происходящее — это тоже немаловажно. Так он научится решать дела государственной важности, куда лучше чем на занятиях с учителями при дворе. К сожалению… не смотря на свою мудрость. Чэнь не чувствует глубокие переживания своего сына. После того как императорские «ястребы» высказали свое мнение, Чэнь по-прежнему ничего не говорил. Министры хорошо знали принца-регента, Его Величество достаточно послушал, но он надеется услышать больше мнений. После этого, вышел канцлер казначейства.

— Господа сослуживцы! — покланялся министр коллегам в округе, его интонация была очень спокойна и искренна. Обычно, когда этот старик выступал на собраниях , остальные министры мечтали быстрее закатить рукава чтобы побороться с ним. Однако сегодня все было достаточно спокойно.

— Прежде всего я хочу сказать, что я не сомневаюсь в лояльности империи. Далее, являясь министром финансов я бы хотел поговорить об этом с точки зрения финансов, — он говорил и никто его не перебивал. В последнее время статус министра финансовувеличился чуть больше чем раньше, тем более младший брат князя достиг совершеннолетия, а внучка министра финансов собирается стать женой графа семьи Роллинов. Это означает что министр финансов и самая сильная семья империи породнятся! Боюсь даже бывшие противники министра финансов должны теперь уважать его и преклоняться.

— Господа! — министр финансов слегка улыбнулся, — первое слово, которое я хочу сказать … цена. Хе-хе, это интересное слово не мною сказано, а Вы ВашеПревосходительство произнесли его, ранее в нашем разговоре, когда гонцы привезли верительную грамоту с юга, — сказал он, нащупав лист бумаги за пазухой.

— Это копия того документа, я оглашу перечень их желаний. Важно, что там указаны их ежегодные обращения к империи, ежегодные! -канцлер зачитал вслух, — за два килограмма пряностей Юга и различные драгоценные камни требуем нормированную цену, каждый год требуется около 300 000 золотых монет. Более того цена драгоценных камней, основывается на рыночной цене в империи , значение определяем мы сами! В придачу, жемчуг высшего сорта — десять ящиков, среднего сорта — двадцать ящиков, слоновая кость — пятьсот штук, акулья кость — триста штук… во время того как он читал это вслух его голос был слегка самодовольный. После того как он прочитал он произнес, — основываясь на перечне, я предлагаю секретарям посчитать. Ежегодно около двух с половиной миллионов золотых монет империи за их вещи, по приблизительным подсчетам. И они требуют, чтобы наш морской флот прекратил свое доминирование, что называется — купить мир!

— Два с половиной миллиона, как?

Один генерал не предал значения словам министра:

— Покуда наш флот у их ворот, нечего никуда двигаться! Разве что мы сами этого захотим!

Министр финансов не разозлился, лишьслегка улыбнулся :

— Вы неплохо сказали…теоретически это так, но лишь теоретически, — он опять достал лист, по моим расчетам мы тратим на военный флот — на производство кораблей, конечно нам достаточно имеющегося объема морского флота, нет необходимости строить новые корабли. Однако флот отправился в экспедицию на юг, а расходы на техническое обслуживание флота во много раз выше, чем в порту! Возрастает потребность в солдатах ,следовательно оплата их пособий, расходы на питание, ремонт и обслуживание военной техники, обновление оружия, а ее плата за время… и так далее. Я посчитал, даже если содержать маленький флот на юге, например одну третью от предыдущего, однако каждый раз военные расходы достигнут 500 000 золотых монет! Не меньше! Товарищи, я докладываю цифры! Я подсчитал расходы на предыдущие военные походы — после вычета всех военных издержек я пришел к окончательному результату, цифра такова: триста шестьдесят золотых монет, двести десять тысяч золотых монет, сто тридцать тысяч золотых монет.

-Невозможно! — вскипел генерал, после озвученной министром цифры. Все, кто были возмущены, немедленно заорали на министра:

— Коррупция!Наглая коррупция! Солдаты истекают кровью на фронту. Мы сбиваем целый юг, каждый раз возвращаемся домой с добытыми богатствами! Откуда берутся такие цифры!

Перед лицом обвинений от народа6 министр финансов выглядел спокойным, и он ждал, когда все успокоятся. Он обратился к высокопоставленному регенту и маленькому Чарли.

— Ваше Высочество, Ваше Величество. Не говоря о том , что я нахожусь на этой должности немногим меньше пятнадцати лет. Я сказал о результатах трех экспедиций, самых ранних, пятнадцатилетней давности. В то время я не был министром, — его голос был спокойным, — я министр финансов империи. Экипаж, где я сейчас сижу — это награда от принца-регента дарованная мне несколько лет назад. Дом, где я живу тоже дарована принцем — регентом. У меня лишь четыре усадьбы, а слуг в них меньше десяти! Моя внучка скоро выйдет замуж, а я сейчас беспокоюсь о том, что мне не собрать достаточно приданого. Среди министров императорского двора ,я живу беднее всех. Простите, если я коррупционер, то куда я трачу украденные деньги?

Министр был зол и окинул взглядом вокруг, каждый кто ловил его взгляд не выдерживал и отворачивался. Даже тот генерал, что укорял министра в коррупции невольно покраснел. Так как его дом был в шесть раз больше министра, а слуг у него около ста.

Регент наконец-то сказал, тепло посмотрев на министра:

— Хватит, я знаю Ваш труд тяжел! Если Вы коррупционер, то в этой стране нет ни одной чистой души! Вы не должны злиться…

Сказав это, принц-регент обратил взгляд к военному, его тон был слегка недовольным:

— Граждане полководцы, будьте осторожны в высказываниях!

Несколько военных вышли вперед к министру, поклонились перед ним и принесли свои извинения. Старик улыбнулся, отдал в ответ поклон. Потом продолжил:

— Я знаю, что у многих есть сомнения по поводу моих подсчетов… Эти цифры исключают военные ассигнования и прочие расходы, другими словами — исключает все издержки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 572. Больной принц**

— Каждая экспедиция империи на Юг, как я уже сказал, стоит больше полутора миллионов золотых монет. И хотя полководцы и рядовые нашей армии бесстрашны, все же строительство кораблей стоит денег. Выход одного корабля в море требует дальнейшего технического обслуживания, оружие в море требует особой починки, ведь в море оно ржавеет, одежда солдат требует починки и замены, а пища…на корабле должны быть овощи и фрукты, что в разы дороже обычной пищи. Все требует денег!

Сказал он и глубоко вздохнул:

— Что я хотел бы сказать, с точки зрения расходов, если мы будем следовать совету генералов, то получим больше ущерба , нежели выгоды. Один такой дальний поход требует затрат восемнадцати месяцев, или даже больше. А результат совсем ничтожный чуть больше ста тысяч золотых монет, — он опять достал перечень, предоставленный гонцом с южных земель и слегка посмеялся, — А если так? Есликаждый год мы не будем отправлять солдат проливать кровь в море, и не будем тратить на это половину казны, то они будут отправлять нам три миллиона золотых монет каждый год! Я думаю даже ребенок понимает, какой вариант лучше!

В конце старик низко поклонился сослуживцам, не спеша сказал:

— Конечно я понимаю, что дело не только в деньгах, но также и в репутации государства, в его авторитете. Если сейчас мы позволим прежним рабам сидеть в наших дворцах как гостям. в любом случае это позор. Это может вызвать у других людей смех… Мы люди империи уже связались с южными рабами, которые возможно относятся к нам как к равным . Я думаю это вы и хотели сказать господа!

После слов старика многие не удержались и слегка кивнули головой. Внезапно старик повернул голову и произнес:

— Господа, сейчас такое такое время, едва ли стоит бояться за свой авторитет! На фронте, Касперский оборонительный рубеж ведет войну… солдаты истекают кровью, жертвуя жизнями. Каждый месяц большая часть военных расходов и материальной помощи оправляется на фронт. Обмундирование и подготовка новобранцев требует денег, гибель солдат требует оказание помощи их близким и родственникам, за подвиги военных их так же надо награждать… все это требует затрат! Да и стоит отметить, у нас сейчас вообще нет возможности совершать дальние походы в южные земли. Другими словами, если мы не примемпредложение от гонцов с юга, то у нас не будет возможности отправиться на их земли на кораблях! Поэтому мы должны принять их предложение чтобы увеличить поступления в казну на три миллиона в год. Отклоним предложение… не получим ничего!

В конце своей речи он был весьма воодушевлен, старик гордо держал голову и осматривал всех вокруг. Хлоп!Хлоп!Хлоп!Хлоп! Внезапно раздались аплодисменты! Толпа слушала, но молчала. С полузакрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла ,старый министр , Роб Шерр, выпрямив спину, сохраняя невозмутимое лицо, при всеобщем удивлении, аплодировал! Старый лис… Старый министр, Роб Шерр все больше и больше ослабевает, тем более в первой половине года он тяжело заболел. Позже он стал более нелюдимым, хотя раньше нет-нет да сооружал полки, а сейчас даже этим не занимается. Ставит лошадь и просто уходит домой. Если бы не личное приглашение принца-регента, он бы и не посетил это собрание. Старый министр не появлялся перед людьми уже несколько месяцев. В настоящее время он находится в отставке, истойко оберегает свою шкуру и ни во что не вмешивался, однако внезапно сегодня он бесстрашно выступил. Среди всей толпы, старый министр был старейшим слугой империи. Его спина уже искривилась, а лицо ослабело от старости, однако он четко выразил свою позицию! Он действительно давнымдавно воздерживается от высказываний — вне зависимости от ситуации!

— Господа, позвольте мне сказать, — старый министр с трудом встал, немного дрожа. Предыдущие несколько месяцев он тяжело болел, он не притворялся, а действительно чуть не умер от болезни, в конце концов, года берут свое. Во время того как говорит этот старый почтенный человек, все сразу замолкают ,из-за его бесценного опыта! Можно не поддерживать его, можно не любить его, но ты должен его уважать за его годы и опыт, даже если формально, но должен!

— Когда вы обращаете внимание на свое лицо, вы должны обращать внимание и на реалии, — голос старого министра уже не был столь уверенным, он по-старчески немного дрожал, — иногда есть реальная выгода в престиже…носейчас, ясчитаю у империи нет капитала все время гнаться за репутацией.

Он договорил до сюда, потому что его силы были совсем плохи, он дышал тяжело и перебивчиво. Внезапно его мутные глаза засияли, лицо засветилось от счастья, он выглядел как старый лев, который внезапно показал когти и величие!

— Если, — голос министра разразился эхом по всему холлу, — если присутствующие в зале господа способны поделиться хорошими идеями, как империи получать три миллиона золотых каждый год, то я сразу соглашусь с вами, отправив гонцов с юга обратно! Я согласен с министром финансов.

В тронном зале более двадцати высокопоставленных чиновников принялись шепотом рассуждать. Старый министр… вопреки ожиданиям сообщил о своей позиции! Что это значит? Как говорится сыграло« Величие и авторитет в старом льве». Этот неприметный в последнее время старый министр ,внезапно мастерски проявил себя. По — прежнему проявляя свое ни с чем не сравнимое политическое влияние! Все-таки несколько десятков лет трудового опыта — это вам не шутки. Пусть даже есть в зале министры, кто хочет поспорить, но они не выдают себя ни звуком ни видом, несогласные в душе командиры сейчас стоят перед старым министром сомкнув рты.

Принц регент быстро встал и выдал окончательное решение:

— Сегодня вечером я приму гонцов с юга, со всеми церемониалом и этикетом, как мы обычно принимаем степных жителей!

После слов главы империи, люди тотчас поклонились. В то время как Чэнь встал, маленький Чарли тоже поднялся, однако хоть все министры и ответили поклоном, он нахмурил брови и глубоко задумался. Чэнь не видел недовольного выражения глаз Чарли. Все кончено? Все решено? А я? Я…я являюсь нынешним императором! От начала до конца. Никто не спросит у меня и слова? Отец… перед тем как принять решение, даже не взглянет на меня? Правильно! Я ведь так мал, и не важно что на моей голове корона, даже если номинально — я император! Отец… ты должен сказать мне сказать хоть слово! Он сейчас принял решение без меня! Я…что я за «император»? И какая разница между словами «император» и «принц»? Его руки спрятались в руках. И он непроизвольно сжал кулаки. Есть две очень старые темы разговора: «что на земле растет быстрее всего? Амбиции»! Что растет быстрее всего и быстро выходит из-под контроля? После собрания, старый министр с помощью сопровождающего медленно вышел из зала — и правда, он пользуется большим почетом. Министр финансов специально покинул зал вместе с ним. Роб Шерр взглянул на придворного слугу и сказал со смехом:

— Хорошо, спасибо, дальше я сам.

Слуга взглянул на министра финансов и отправился назад. Старый министр с большим усилием опирался на трость, министр финансов поспешил помочь ему. Роб Шерр посмотрел на старого коллегу и вздохнул:

-Интересно, интересно! Вы должно быть пришли помочь мне. Не забывайте, что вы не так уж и моложе меня! — он сказал и взглянул в глаза министру финансов, — ты стар, мы все стары. Посмотри на меня, я не могу самостоятельно ходить.

Лицо министра финансов было серьезным, шепотом он произнес:

-Мой старый друг, я сегодня и впрямь не думал, что Вы… Вы сегодня сможете …

— Что я внезапно начну говорить? — улыбнулсястарый министр. Его улыбка была как у озорного дитя, он подмигнул и шепотом сказал:

— Ты и они… давно привыкли , что я стал похож на ненужную мебель, не так ли? Ха-ха, я так бездумно открыл рот, что многие не ожидали этого. Но на самом деле , ты хотел этого.

— Я хорошо подготовился, чтобы оспаривать присутствующих в зале. Однако Вы вовлеклись в водоворот событий, почему помогли мне?

— Я не помогал тебе, — старый министр посмотрел налево и направо, затем прошептал, — я пообещал одному человеку, который пришёл ко мне домой прошлой ночью, с глазу на глаз попросил, чтобы я обязательно присутствовал при обсуждении событий.

— Кто? Неужели это…

— мальчик, ха-ха. Его превосходительство Князь клана Тюльпанов

-Двэйн? — министр финансов нахмурил брови, — разве он не был болен несколько дней назад? Слышал , что он болен так сильно, что не может встать с кровати. Мы отправили людей проведать его , а он даже не мог их видеть…

— Это не он, — улыбнулся министр, но лицо его выглядело обеспокоенным, — изначально. Я думал, что он прикидывается больным, несколько дней назад принц-регент казалось умышленно принял власть из его рук. Он сейчас дома держится в тени, хотя все итак очевидно, нет никакого скрытого смысла… я ошибся. Двэйн и правда болен!

Старый министр сказал с досадой в голосе:

— Знаешь? Он пришел вчера в мой дом, сидел в моем инвалидном кресле, он…

— Что он?

— Кажется у него паралич всего тел. Он также принес мне клятву, что он не обманывает. Он правда не может сделать и шагу, во время нашего разговора он упал в обморок дважды! Он сказал, что совершал магический обряд, во время которого кое-что произошло. Он сейчас в таком состоянии, что не может лично присутствовать на собраниях. Поэтому он поручил мне помочь тебе.

Сказав это, министр посмеялся над собой:

— А я? Я давно принял позицию левых. Двэйн самая подходящая кандидатура , кому можно было передать мою позицию, так я обрел спокойствие. Поскольку он сейчас в таком положении, я вынужден стиснув зубы встать и помочь ему!

Внутри резиденции Двейна. Двейн сидел во дворе. Его тело расползлось в инвалидном кресле, а лицо было обычным, лишь слегка зарумянилось. Однако он был обеспокоен тем, что он вернулся из-за границы много дней назад, а его выздоровление так и не настало. Он парализованный человек, а мозг его ясен как и у обычного человека, хотя все-таки он был слаб. Его внутренних сил недостаточно чтобы контролировать свое тело. Не говоря о том, что он не может встать и ходить. Его сил хватает лишь, чтобы взять палочки для еды.

Ваше Высочество, — маленький Зак сегодня очень рано прибыл в резиденцию, он стоял рядом с Двейном и прошептал, — новости из дворца должно быть очень быстро разнеслись… но я не понимаю , ведь если Вы самолично занимались этим делом, то почему вы не отправились во дворец? С Вашей властью и влиянием вряд ли бы кто-то стал противоречить Вашим словам.

Двэйн слегка улыбнулся, он был немного озадачен:

— Из-за этого! Я даже не могу ходить! Я не могу выразиться, говорить о событиях связанных с Южными землями…напротив, я должен держаться от этого подальше, чем дальше тем лучше!

Посмотрев на смущенные глаза маленького Зака, Двэйн улыбнулся:

— Ты умен, хорошо разбираешься в торговле, но это не одно и тоже с политикой. Эти двевещи не имеют ничего общего! — после паузы он прошептал,-сколько сегодня было продано вина?

— Целых три больших телеги, — маленький Зак выглядел причудливо, сквозь горький смех произнес, — с таким успехом мы опустошим все запасы вина в столице! Каждый день продавая столько телег! Не стоить говорить, что это не люди — это быки, пьют не меньше!

Двэйн ничего не сказал, хотя в душе он смеялся сквозь слезы: не как быки! А как дракон! Самое страшное то, что в теле дракона более десяти тысяч лет живет узник. Он не ел, не пил хорошее вино…выпусти его наружу, он как сумасшедший начнет компенсировать нехватку. Из-за драконьего вида старого Криса, который живет в задней части двора, Двэйн издал приказ, чтобы ни один человек не входил на задний двор! Конечно старый Крис уже достаточно хорошо знал свое новое тело, владеет техникой превращения в облик человека. Но выпей он слишком много, то он тут же покажет тело дракона.

Двэйн не желал чтобы люди знали, что у него есть «золотой дракон» на заднем дворе. В империи существует железное правило, которое распространяется и на имперскую семью и на магический союз: ни один волшебник не имеет права растить опасное домашнее животное! Ради защиты имперской столицы! В списке запретных питомцев дракон находится на первом месте! Смешно то , что Двэйн знал, что старый Крис не так ужасен, как его облик дракона! Кроме того, помимо этого узника, внутри есть еще и грустный маг — король Байхэ!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 573. Другой дом**

Это маленькое скромное поселение находится в глуши, в нескольких десятках километров от империи. Там есть несколько сотен семей, в общем население не больше тысячи человек. Поселение называется Юема, неподалеку от него есть необыкновенный склон горы, посередине находится узкое ущелье. Двэйн когда — то назвал эту гору : Горбатая Гора. Это очень укромное место, если вы посмотрите на карту империи, то нужно очень внимательно и кропотливо искать его на карте. В этом месте нет полезных ископаемых, а местоположение далеко от торгового пути. В пригороде есть лишь одна дорога, если по ней ехать, то примерно за два часа вы доберетесь до дороги, ведущей в столицу империи. Если будете ехать быстро, возможно за целый день вы доберетесь до столицы. Пешком, боюсь это займет больше двух дней.

Мало людей знает, что Юема , это неприметная точка на карте. Конечно, никто не знает, ведь это неизвестный город. Этот город — родина великого мага. Здешние нравы и обычаи весьма простые, несколько поколений жили вместе под одной крышей, плечом к плечу. В городке была лишь одна таверна, две пошивныемастерские , и два магазинчика. Это маленькое неприметное место не имело собственного религиозного здания. Местные верующие несколько часов добирались на повозке до ближайшего к городу акрополя, чтобы помолиться.

Большая часть местных жителей занимаются фермерством. Но в неурожайное время, некоторые крестьяне полные сил отправлялись в город или его окружности на подработку, чтобы компенсировать убытки на домашние расходы. Можно сказать, что если бы не вмешательство Двэйна, то этот городок так бы и остался неприметным пятном на карте. Это случилось около полугода назад, господин благородного вида, разодетый в китайскую одежду прибыл из имперской столицы на большой красивой карете. Он учтиво нанес визит к главе городка, пробеседовав с ним целую половину дня. В результате, глава созвал всех жителей города на собрание и публично объявил, что самые видные сановники империи и герцог клана Тюльпанов решил «инвестировать» в этот отдаленный город — хотя большинство жителей деревни, не знали значения слова «инвестиции», в том числе и глава города, но это не важно, ведь этот господин нанес визит и назвался под именем герцога Тюльпанов , господином Заком. Он объявил, что хотел бы заплатить за «горбатую Гору» от лица клана Тюльпанов, а официальные процедуры по передаче земли должны быть должным образом отработаны. Что касается денег, то после оплаты «Горбатой горы», все деньги буду разделены поровну между жителями городка. Такое предложение сразу получило одобрение от всех жителей. Хотя никто и не знал, что же так привлекло клан Тюльпанов в этой Горбатой горе, ведь в горе нет никаких минералов, там есть лишь простые камни, и ничего кроме. Зак отметил, что после сделки, Горбатая Гора принадлежит клану Тюльпанов, всем остальным вход туда будет запрещен! Трава и деревья что растут на горе, каждый дюйм земли — это все неприкосновенное имущество клана Тюльпанов. Хорошо… никто не возражает, потому что это никак не повлияет на их жизнь, за исключением нескольких лесорубов и охотников. Но вокруг есть и другие леса. Отныне они не могут вторгаться в эти леса, но это пустяк. Гора небольшая там живут лишь зайцы, да фазаны. О лисах и волках даже не может идти речи! Его Величество герцог Тюльпанов открыл в городе мастерскую. Они скупали зерно у местных крестьян и занимались пивоварением. Это обеспечило местных жителей рабочими местами. Юема стало хорошим местом для жизни — его жители обогатились и стали восхвалять благосклонность Герцога Тюльпанов.

В следующие три месяца в город очень быстро прибыли три сотни вооруженных конниц. Большинство местных жителей никогда не видели мир, этих воинственных всадников одетых в яркие доспехи. Люди были в изумлении, а конница тем временем отправилась за заднюю часть Горбатой горы. Не прошло и месяца, как на заднем склоне горы появилась усадьба. Место на холме весьма удобное — ее легко защитить и сложно атаковать, за горой много места, чтобы ездить на лошади. В это время в городе появилось несколько незнакомцев из клана Тюльпанов. Более чем пятьсот семей приехали туда. Новости из вне сообщают, что Герцогу пригляделись местные пейзажи и он построил позади Горбатой горы дом, в котором он останавливался отдыхать.

Большинство крестьян не могли прочесть мысли Герцога, ведь они извлекли достаточно выгоды, кто бы еще мог так хорошо управлять? Кроме того, появилось так много иностранцев, они много едят и пьют на выходных , спуская на это деньги.

Однако влияние и традиции клана Тюльпанов устоялись прочнее. С ого момента, на Горбатой Горе находился их патруль, никто не имел возможности проникнуть на склон снова. Местные лесорубы совершали попытки приблизится к горе. Первый раз их учтиво прогнали. Второй раз эти обманщики пытались незаметно рубить там лес , так как идти в другой лес было далеко. Солдаты клана Тюльпанов безжалостно связали воришек и выкинули в город. Никто в городе не любил дровосеков, он ведь получил свои две серебряные монеты со сделки, так почему же не отправиться в другое место рубить лес. Но большинство жителей городка так и остались простыми и искренними людьми. Вокруг дома с задней стороны горы был построен высокий забор. За исключением верхушки горы везде патрулировали солдаты. Также была кавалерия, которая обходила окружности — такой был уровень обороны. Казалось, они делают из мухи слона, потому что Герцог не приезжал проводить отпуск там.

Не было необходимости охранять пустое место. Тем не менее люди в городке часто пытались разгадать тайну, может герцог держит в этом доме свою любовницу… дело такое, среди аристократии вполне возможно. За забором есть луга, посередине деревянный амбар. Они ремонтируют постройки каждый день, издалека доносятся звуки скрипящего дерева, как вой дикого зверя. Чтобы скрыть звуки, снаружи маленький Зак выстроил конюшню для лошадей. Наконец-то одним вечером, усадьба открыла всем своего истинного владельца. Двэйн, в очень простой карете, с небольшим количеством охраны, прибыл в усадьбу. Когда он заехал во двор, то был удовлетворен уровнем охраны и их бдительностью. Во время того как он въезжал на склонах горы был размещен пост, который защищал от внезапного вторжения врагов. Размещенные на склонах десять с небольшим арбалетов, в долю секунды могут разнести в щепки телегу. Были и лучники на тот случай, если вторгнется более сотни человек. Внизу проживают сто самых лучших всадников. Эта кавалерия была собрана лично Двэйном, все они являются элитой клана. Их происхождение и семейная остановка прошли строжайшуюпроверку, их преданность абсолютна. Но даже они живутнаокраине усадьбы и им строго запрещен вход во внутрь. И какой же секрет таится в усадьба, даже эти солдаты не знают.

Итак, карета подъехала к каменному зданию и остановилась напротив, Зак подошел к карете и открыл дверь. Глава охраныДвэйна — старый Ян, вытащилДвэйна из кареты и усадил в специально подготовленное инвалидное кресло. Зимой Двэйн был укутан в меховой халат, на шее был соболиный шарф, который закрывал половину лица, а его ноги были покрыты толстым-толстым одеялом. Было видно, что он тяжело болен. Он и сам знает как смешно выглядит этот «наряд».

Он тяжело болен, но его тело не слабое — наоборот, его физическое состояние не было никогда таким хорошим! Его мышцы полны сил и энергии. Будь он сейчас одет в одну лишь блузу, он не почувствует холода. Его лицо выглядело здоровым, подрумяненным. Но ему приходится делать вид тяжело больного, так как он парализован. Чтобы не провоцировать сплетен — ведь вряд ли можно объяснить другим, почему вы выглядите таким здоровым, но не можете даже поднять руку.

Принц Чэнь уже два раза вызывал Двэйна к себе, но тот всегда уклонялся, под предлогом тяжелой болезни. Пусть он и правда болен, но ему приходится делать образ больного человека. Поэтому при встрече гостей Двэйн натирает щеки желтым воском. Закатившись в зал на инвалидном кресле, Двэйн увидел Хусейна. Брови Хусейна нахмурились, когда он увидел ослабевшего Двэйна в инвалидном кресле. «Не смотри так на меня, это временно. Я еще попрыгаю перед тобой, вот увидишь» — засмеялся Двэйн. Хусейн был одет в белоснежны халат. Когда Двэйн появился в зале, Хусейн точил острие меча.

Старый Ян быстро смекнул, что ему необходимо покинуть комнату.

— Как себя чувствуете? — вздохнул Двэйн, — Сколько Вы уже здесь живете? Привыкли?

-Пойдет, — Хусейн никогда не любил лишнюю болтовню, он сразу перешел к главному, — в прошлом месяце какие-то люди стали переступать границу. Мы выследили их, патрульные солдаты и те парни дважды имели стычки. Никто не пострадал, они сбежали. Я полагаю, что это были люди из религиозной общины.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 574. Всадники на грифонах**

— Похоже, религиозная община пристально следит за мной, — усмехнулся Двэйн. — Не так ли?

— Ага, вечером пять дней назад сюда тайком пробовал пробраться один умелец, но я во время засек его, — помолчав немного, строго сказал Хуссейн. — Я сразился с ним. Он очень силен. Я не смог поймать его. Да. Я думаю, что это был воин святого уровня.

Двэйн мигом сделался серьезен.

— Святой уровень? Ты уверен?

— Мы атаковали друг друга пару раз, но он быстро отступил. Однако, я по-прежнему верен, что это действительно был воин святого уровня, — сказал рыцарь и коротко кивнул.

Двэйн задумался. Если этого человека послал храм, то сейчас там помимо папы есть еще один сильнейший такого уровня, скорее всего, ангел.

Естественно, что папа лично не мог прибежать сюда и тайком пробраться в здание. Тогда это был ангел.

Ангел…

Задумавшись, Двэйн. Почему они никак не оставят его в покое?

В тот раз, за кулисами рыцарского турнира, ему удалось достигнуть определенных договоренностей с папой, и пока между ними наступило временное перемирие. И несмотря на это храм все равно тайком послал человека, чтобы в очередной раз навредить и досадить ему.

Хм… почему же?

Наконец, на лице Двэйна вновь появилась улыбка.

— Ладно, пойдем сначала глянем на этих парней.

Поглядев на мага, Хуссейн подошел и отодвинул ему стул, а тот в ответ произнес фразу, изрядно развеселившую рыцаря.

— Ты упорно трудился в этом месяце, и вот тебе скоро снова придется отправиться в столицу. Думается, принцесса Луиса очень соскучилась по тебе. У меня уже есть кандидатура на твое место.

Хуссейну не терпелось отправиться в столицу и увидеть свою возлюбленную, но он был очень ответственный человек, а потому, помедлив немного, сказал:

— И все же… Если меня здесь не будет, а храм снова захочет… Неужели тебе придется призвать Родригеса? Боюсь, что другие люди не смогут остановить этого сильнейшего из храма.

— Нет, это будет не Родригес, — закатив глаза, сказал Двэйн. — У меня есть еще более надежная кандидатура.

Более надежная… Например, одно существо, внешнее — золотистый дракон, внутри — десятитысячелетний дух.

Этот парень днями и ночами на пролет попивал спиртное в имении герцога. Не лучше ли отправить его в это захолустье?

В сараях была сложена мягкая сухая трава. Это были простые деревянные постройки, но каждая дощечка пола в них была укреплена железными листьями, под которыми зимой тлели угольки, чтобы трава не перегнивала и была такой же свежей и душистой, как весной.

Двэйн понимал, что грифоны, выросшие на южных болотах, привыкли к теплому климату, а в этой части материка зимы были очень суровыми. Чтобы уменьшить непоправимый вред, который могли нанести маленьким существам тяжелые погодные услоыия, места их обитания были тщательно продуманы.

В первой партии доморощенных грифонов было всего тридцать одна особь, и кроме двух умерших детенышей, так и не сумевших приспособиться к новым условиям, остальные чувствовали себя нормально и росли в положенном темпе. Способ Какалота работал безотказно.

Все они были очень ценны для Двэйна. Каждому грифону он назначил отдельного работника. На самом деле, все они в будущем должны были стать их хозяевами и служить в отряде десептиконов.

Чтобы кавалеристы и их животные в будущем смогли действовать максимально слаженно, Двэйн издал строгий указ, согласно которому будущие всадники должны были самостоятельно ухаживать за своими грифонами.

На текущий момент в казармах проживало ровно сто десептиконов, выбранных из своих отрядов для проведения эксперимента.

По мере успехов, достигнутых в выращивании грифонов, Двэйн издал еще один указ, мобилизовав с северо-запада еще одну группу всадников.

В теплых сараях от пола поднимался горячий пар, отчего с входящего сюда сразу же начинал градом струиться пот.

Маленький грифон, зарывшись в солому, поднял голову и негромко запищал.

Этому детенышу было не больше трех месяцев от роду, тело его еще не полностью покрылось оперением. На вид он был очень смешной, но когти его были столь непропорционально большие, что сразу чувствовалось, какой мощной силой обладает это существо. В клюве его уже прорезались маленькие клыки, но глаза еще были наполовину закрыты.

Когда Двэйн и Хуссейн зашли в сарай, детеныш никак не отреагировал. Он барахтался в гнезде, изредка попискивая, а его хозяин, то есть будущий всадник, подошел к нему и легонько приобнял его, точно маленького щенка, а затем вытащил из кожанного мешка за поясом небольшой кусочек мяса.

Грифон тотчас вытянул свою маленькую головку и, высунув свой острый язычок, моментально подхватил угощенье и тут же проглотил его, дернув своей длинной, еще не оперившейся шеей.

Очевидно, в объятиях хозяина он чувствовал себя в полной безопасности.

Двэйн остался доволен увиденным.

Но одно было странно… перед тем, как войти в сарай, работник надел на голову плотные наушники.

— Зачем? — удивленно спросил Двэйн.

— Это ведь магическое животное, — пояснил Хуссейн. — Один его вскрик способен оглушить человека. Хотя он еще детеныш, но если десять таких карапузов одновременно захотят пищать, то человек запросто может потерять сознание. Один работник уже некогда падал в обморок, поэтому теперь все завели себе в привычку перед входом в сарай одевать наушники.

— Похоже, — вздохнул Двэйн, — растить этих чудищ не так то просто. К тому же, мы сейчас слишком близко к столице.

— Грифоны очень боятся холода, — напомнил ему рыцарь. — Боюсь, что взять их с собой на северо-запад не получится. Возможно, долина Роулингов подойдет им гораздо больше.

— Потом обсудим это, — подумав, покачал головй маг.

У него были другие планы.

— Если все будет нормально, грифоны только через два года достигнут половой зрелости, а потом начнется какофония с их воспитанием и дрессировкой… Боюсь, что потребуется не меньше полугода прежде, чем удастся достигнуть каких-то результатов, поэтому до тех пор мы не увидим тех «всадников на грифонах», о которых так мечтаем.

Выслушав Хуссейна, Двэйн слегка улыбнулся.

— Нет, я так не думаю. Разве ты забыл? У нас есть источник течения времени! К счастью, хоть родник в Ледяном лесу пересох, но я нашел ему отличную замену, а с ней нам потребуется, самое большее, год, а может быть и меньше. И тогда мы сможем наконец увидеть в небе отважных десептиконов, мчащихся на быстрокрылых грифонах.

Хуссейн хотел было что-то сказать, но внезапно выражение лица его резко изменилось. Он молниеносно вскинул руки и схватился за рукоятку своего меча, к чему-то внимательно прислушиваясь.

По ночному небу разнесся пронзительный крик!

Он звучал откуда-то издалека, волнами расходясь по небу, и в нем слышалось невиданное величие!

Этот длинный крик звучал очень просто, и вместе с тем величественно, подобно голосу монарха. Он становился все ближе, как будто приближаясь с каждой секундой. Услышав этот крик, все грифоны внезапно очнулись и, словно испугавшись чего-то, поспешно зарылись в свои гнезда, надрывая глотку душераздирающим писком.

Этот писк одновременно разнесся из всех сараев. И никакие увещевания работников не могли угомонить их.

— Дракон! — мрачно объявил Хуссейн.

Двэйн ничего не успел сказать, как рыцарь уже стрелой вылетел за дверь.

Над приусадебным полем стремглав пролетел ослепительный луч света. Огромная золотистая фигура, объятая золотистым пламенем, медленно опустилась на траву.

Длинная шея зверя была гордо вытянута, а чешуя его ослепительно блестела в лучах солнца, огромные крылья медленно сложились за спиной. Пасть золотистого дракона точно искривилась в насмешливой улыбки.

Двэйн собирался было крикнуть рыцарю, но тот прежде выставил руки вперед. После тяжелого ранения маг потерял свое острое зрение. У него больше не было мощных душевных сил для самообороны, чувства его сильно притупились.

Хуссейн издал гневный клич и, выхватив меч, бросился на дракона, разворачивая свою золотистую Доу Ци. Подобно птице он ловко спрыгнул со второго этажа сарая и, выставив оружие вперед, полетел на врага. Доу Ци бесчисленными звездами обрушилась на дракона.

— А? — удивленно рыкнул тот, глядя на атакующего его человека.

Меч Хуссейна сверкнул в воздухе, и тут же огромная сеть плотно сковала золотистого дракона.

Испуг в его глазах превратился в легкую насмешку. Он выставил коготок, указав на сыплющиеся со всех сторон звезды.

Хлоп!

Меч Хуссейна оказался в лапах дракона. Он ударил им по своей стальной чешуе, и лезвие тут же рассыпалось на мелкие кусочки. Однако, остатки мощной Доу Ци по-прежнему сдерживали чудище.

Дракон и рыцарь несколько раз ударились друг о друга. Хуссейна сразу отнесло далеко назад, и он еле удержался, чтобы не покатиться по земле.

Золотистый дракон тихо прошептал заклинание.

А в это время Двэйну наконец удалось справиться со своей инвалидной коляской — он выкатился из сарая и во всю глотку заорал:

— Остановись, Хуссейн! Это наш!

Затем он повернулся к дракону и закричал дракону:

— Крис, не надо калечить моего друга…

— А то что? — насмешливо зарычал дракон, но все же втянул когти.

Он перевернулся в воздухе, и силуэт его принял человеческие очертания. Теперь перед Двэйном стоял старец в длинном золотистом плаще, болезненно худой, высохший, а за поясом его висело около двадцати бутылок различных размеров.

— Хуссейн, это тот самый человек, которого я пригласил на твое место, — захохотал Двэйн.

Рыцарь нахмурился, но, вздохнув с облегчением, кивнул.

— Он очень силен.

— А, этот парень — воин святого уровня? — лениво улыбнулся Крис, оглядывая Хуссейна. — Похоже, в мире людей живет немало сильнейших с такими силами. Это твой подчиненный, Двэйн?

— Это мой друг.

Подул ветер, и маг ясно почувствовал тяжелый перегар, исходивший от Криса.

— Я думаю, тебе стоит бросить пить, — решительно добавил он.

— Разве ты забыл, кто я такой? Двэйн, я всего лишь получаю удовольствие, вот и все, но я не пьян. Ты когда-нибудь слышал, чтобы дух напивался как свинья?

Крис мягко опустился на крышу сарая. Он огляделся вокруг и вдруг нахмурился:

— Это то место, которое ты для меня приготовил? Большое поле, но как будто немного заброшенное. Я люблю роскошь, парень, а если я пробуду в этом захолустье слишком долго, то я, боюсь, ударюсь в разврат.

Крис вдруг услышал громкий писк из сарая, на котором стоял. На лице его отразилось удивление, и он, едва не сбив Двэйна с ног, стремглав влетел в распахнутуй дверь. Когда он увидел в сарае гнездо и барахтающегося там грифона, то глубоко вздохнул и странным голосом произнес:

— Тусия?

— Что? — изумился Двэйн.

— А… это язык демонов, — серьезно сказал Крис и повернулся к Двэйну. — Разве они еще не вымерли?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 575. Тусия. Сылейтелин**

— Мы называем их «грифоны», это магические животные, — объяснил Двэйн. — Ты узнаешь их?

— Конечно! — с гордостью ответил Крис. — Некогда… моя нация, подобно людям, тоже разводила ездовых животных. Демоны-кавалеристы были хорошо обучены, но они не очень то жаловали лошадей, зато великолепно управлялись с грифонами! Хм, однако, никакому другому племени больше не удавалось приручить их, потому что демоны держали свой способ обучения этих тварей в строжайшем секрете.

Сказав это, Крис хмуро посмотрел на Двэйна, и в глазах его блеснуло сомнение.

— И все же… у тебя как будто есть соображения на этот счет, не так ли?

— Конечно, — довольно кивнул Двэйн. — Ведь способ можно и придумать.

— Хм, как жаль. Думаешь, полученный тобой результат можно считать успехом? Нет, тебе до него еще очень и очень далеко.

Крис подошел к гнезду и взял лежащего в нем детеныша на руки. Тот принялся истошно кричать и яростно вырываться. Это его движение не обрадовало стоящего рядом работника, ибо он очень любил своего питомца. Да и как его можно не любить? По приказу Двэйна каждый будущий наездник должен был тщательно ухаживать за своим животным, и это привело к тому, что они очень к ним привязались.

Работник понимал, что этот старик — приятель господина герцога, а потому ничего не сказал ему.

Крис пристально вгляделся в глаза детенышу и внезапно рассмеялся. В голосе его звучало пренебрежение.

— Двэйн, ведь ты наверняка знаешь, что новорожденному грифону, чтобы выжить, требуется кровь его матери, не так ли? И все же как мало ты знаешь! Думаешь, что вырастив их таким образом, сможешь затем воспитать из них верховых животных, чтобы они послушно сажали себе на спину людей и везли, куда те хотят? Тусия — дикое животное, трудно поддающееся дрессировке, и пока они растут, то с каждым днем будут все сильнее и сильнее. Твой способ неплох, но он вряд ли поможет тебе решить одну проблему, не знаю, обнаружил ты ее или нет…

— Похоже, он воспринимает только своего работника, а остальным не доверяет, — продолжил Крис, указывая на детеныша. — Это вполне в их характере, и с этим очень трудно бороться. Даже если ты вырастишь тысячу грифонов, но как ты потом из них соберешь войско? Они не смогут летать вместе, а кроме того, будут нападать на других всадников.

Двэйн остолбенел. Он уже размышлял над этим вопросом, но ему казалось, что дикий и агрессивный нрав грифонов удастся постепенно усмирить, и они постепенно привыкнут к возложенной на них работе.

Однако, теперь…

— Раз ты знаешь этих тварей, — уставившись на Криса, сказал Двэйн. — И говоришь, что племя демонов уже некогда занималась их дрессировкой, то ты наверняка должен знать метод?

Крис ехидно усмехнулся.

— Тогда давай заключим сделку.

— Что ты хочешь? — вздохнул Двэйн.

Лицо Криса странно исказилось, в глазах его блеснуло огорчение. Он глубоко вздохнул и медленно проговорил:

— Наверняка ты хочешь из этих грифонов и их хозяев собрать отряд воздушных кавалеристов, не так ли? Мои требования несложны, я лишь хочу после его учреждения иметь право дать ему имя.

Двэйн остолбенел.

— Так просто? — просиял он. — Тогда конечно я тебе обещаю. А какое ты хочешь дать ему имя?

Крис проговорил что-то странное на языке демонов, нечто вроде «Сылейтелин».

Видя озадаченность Двэйна, Крис объяснил:

— На вашем языке это переводится как…

Лохарт углубился в чтение.

Лосюэ был прав, ему действительно удалось собрать внушительную коллекцию книг, и все они теперь были аккуратно разложены в его палатке.

На правах особенного военнопленного, Лохарт имел некоторую свободу действий в пределах своей палатки, поэтому отдых он проводил неизменно за чтением книг из мира людей.

У него было две причины заниматься этим столь усердно. Во-первых, существование его сводилось к ожиданию смерти, а потому, пока есть время, можно немного отдохнуть.

Во-вторых… ему было очень совестно. Он каждый день проводил с этим эльфом, который много и уверенно рассказывал о своей культуре, а ему приходилось лишь стыдливо опускать глаза.

Поэтому Лохарт решил много читать, даже перед смертью, и когда эльф снова спросит его о людской цивилизации, он так ему расскажет, что тот язык прикусит от зависти.

Лосюэ внимательно наблюдал за военнопленным, но не вмешивался в его деятельность — главное, что он тихо сидел в своей палатке. Эльф даже разрешил ему пользоваться своим письменным столом.

— Что сегодня читаешь?

Когда Лосюэ вошел в палатку, Лохарт, нахмурившись, читал какую-то историческую книгу. Это была не история материка, а эпохальная хроника, написанная двадцать лет назад одним придворным.

В ней описывалась двухсотлетняя история правления династии Августинов, с самого ее восхождения в качестве правящей династии, с детальным рассмотрением политики, реформ и судеб ее членов.

Эта книга была популярна, на фактически запрещена в Империи, потому что автор объективно описывал политику семьи Августинов на протяжении двухсот лет, в том числе различного рода недостатки и злоупотребления. Это было очевидное непочтение к власть имущим, а потому эта книга имела хождение только среди ученых. К счастью, хоть Августин Шестой и славился алчностью и тщеславием, но тем не менее поощрял науку и культуру, и в этих сферах в государстве было относительно мало ограничений. Посему эта книга по многочисленным каналам распространялась среди граждан Империи

— О становлении клана Роулингов, — коротко ответил Лохарт.

Сам будучи Роулингом, он само собой заинтересовался происхождением этого рода, тем более что в книге описывалась судьба царствующего рода, а Роулинги сыграли в ней отнюдь не последнюю роль, поэтому естественно что автор уделял им немалое внимание.

Лосюэ усмехнулся и, подойдя к Лохарту, вольготно уселся напротив него.

— Я читал эту книгу. Сказать по правде, я восхищаюсь первым королем династии Августинов, это был настоящий талант. Я даже полагаю, что в некоторых сферах он ни в чем не уступал вашему основателю Империи, королю Арагону. Хотя он и не был выдающимся магом или воином, но зато он поступил очень мудро, децентрализовав страну и передав наиболее сложные дела специалистам. Например, он ничего не смыслил в длительных войнах, а потому передал командование армией генералу из семейства Роулингов, и в итоге этот искусный в бою генерал расширил территорию Империи в полтора раза. Можно смело говорить о том, что если бы не эти два человека, то ваша Лоулань уже давно бы пришла в упадок и развалилась, а материк бы не превратился в единое государство, а разделился бы на много мелких.

— Конечно! — гордо вскричал Лохарт. — Каждый Роулинг гордится, что он Роулинг!

— Однако, я не думаю, что этот генерал — самый выдающийся член этого клана. Думается, что ваш Герцог Тюльпан уже далеко превзошел своего предка, хотя… да, хотя он теперь сменил свою принадлежность.

Лохарт с интересом слушал эльфа. В конце концов, Лосюэ коснулся темы, которая интересовала его больше всего.

На самом деле, за последние дни юноша стал замечать, что ему все больше и больше нравится Король эльфов.

Его облик и манера держаться, его ум и грациозность, а также необычайная мудрость потрясли его, а уж личное обаяние эльфа тем более располагало к себе.

Особенно теперь, когда Лохарт занялся чтением книг, Лосюэ не только не запрещал ему, но и заходил к нему, когда было время, и часто объяснял ему трудные или спорные моменты. Юноше даже не нужно было просить его об этом — Король эльфов точно угадывал и первым заговаривал о проблемах, мучавших Лохарта.

Его знания были так обширны. В памяти Лохарта сохранились только некоторые вещи, которые он выучил, посещая на северо-западе организованные Двэйном офицерские курсы. Тогда он испытывал такое же ощущение бескрайности своей фантазии, которая бурным потоком устремлялась в неведомые дали.

Лохарт не хотел признать, а между тем за эти несколько дней Лосюэ фактически стал его учителем.

И теперь, услышав его слова, Лохарт на мгновение задумался, а затем медленно кивнул.

— Да, надо признаться, что господин Герцог Тюльпан — самый выдающийся отпрыск дома Роулингов. Даже маленький господин Габриэль не идет с ним ни в какое сравнение. Однако, говорить о том, что он превзошел своих предков…

— Разве нет? — улыбнулся Лосюэ. — С точки зрения личного совершенства ваш Герцог Тюльпан — уже очень известный сильнейший. И хотя у него нет столь же очевидных успехов в военном деле, как у вашего предка, но ведь у вас на материке и не было столь масштабных войн. И все же я должен признать, что он очень талантлив. Ему просто негде развернуться. Самый очевидный пример — это ты, Лохарт.

— Я? — остолбенел юноша.

— Да, ты! Или лучше сказать, твой воздушный отряд, — на этом эльф глубоко вздохнул. — Это в самом деле эпохальное изобретение! За всю вашу историю у вас, людей, никогда не было воздушных войск! Даже ваш прославленный основатель Империи, непобедимый Арагон — и тот не смог создать! Но Двэйн смог! И что удивительно… в мирное время! У него поразительная способность придумывать новое! Можно сказать, что если бы не наше вторжение, ваши воздушные отряды могли бы в последствии стать самым сильным оружием человеческой расы! Это величайшее открытие!

Лохарт никак не отреагировал на похвалу эльфа. Ему было несколько странно осознавать, что перед ним сидит его враг и хвалит выдающихся генералов его нации. Этому сложно было возразить.

— Честно говоря… Лохарт, величие Двэйна заключается в том, что он делает то, что в вашем мире никогда еще не было! Я даже больше скажу — если бы он не изобрел воздушные отряды, то вам, людям, пришлось бы в этой войне куда как хуже!

— Да, потому что у вас уже есть такой вид войск, — кивнул Лохарт.

— Это то, что кардинально изменило облик войны. Ты наверное не знаешь, что за всю историю живых существ лишь только три нации изобрели воздушные войска. Драконы, конечно же, не в счет. Во-первых, это мы, эльфы, но наши летательные способности не связаны с открытием, ведь у нас есть крылья. Мы фактически использовали то, что дала нам природа, и в этом нет ничего великого. Во-вторых, это люди, то есть те отряды, которые изобрел Герцог Тюльпан. Именно поэтому я проникся к нему уважением, ведь такой талант — поистине редкость! Только представь себе, на протяжении десяти тысяч лет только три нации!

Лохарт гордо вскинул голову, но, не выдержав, спросил:

— А третий кто?

Лосюэ нахмурился. Взгляд его стал серьезным, и он с трепетом в голосе, словно вспоминая что-то очень приятное, сказал:

— Некогда это был непобедимый отряд. По крайней мере в то время. Если бы не их малочисленность… Боюсь, что они уже стали историей. Этот отряд — не людей, не эльфов, не орков и не гномов, и даже не драконов… Не знаю, слышал ты или нет… о племени демонов!

Лосюэ как будто вздрогнул, и голос его стал тише.

— Их отряд был снова вихрь! Их кровожадность наводила ужас на всех, кто когда-либо сражался с ними. Они называли себя… Сылейтелин. Да, это на языке демонов, а на ваш переводится как…

Подумав немного, Лосюэ медленно произнес:

— Адское пламя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 576. Так больше жить нельзя**

Повалил сильный снег, и очертания города приобрели мягкий белоснежный оттенок.

Это был первый за этот год снегопад. Солдаты и их командиры караула Императорской гвардии уже надели под латы толстые шубы, на копьях охранников города от такой погоды появился тонкий слой льда и инея. Офицеры бродили туда-сюда, осматривая городские ворота, и то и дело дыханием согревали свои замерзшие руки, тихим голосом ругая мороз.

В этом году снег выпал значительно раньше, чем в прошлом, но более странно было то, что снегопад начался во всех уголках империи, но на севере, на оборонительной линии Касперского, его по-прежнему не было.

Дул северо-западный ветер, и солдаты невольно втягивали голову под пальто, в нетерпении глядя на песочные часы у ворот и подсчитывая, сколько еще осталось до конца их смены.

На дорогах было малолюдно. Поговаривали, что на государственной трассе из-за снегопада в некоторых местах образовался затор. Вчера вечером на места больших снежных скоплений была отправлена группа неудачливых солдат, потому что где-то на дороге недалеко от города застрял купеческий обоз. Очевидно, что пока подход к городу не будет расчищен, в него никак нельзя было попасть.

В это же самое время издалека прибыл отряд кавалеристов. Их предводитель был одет в легкие латы, под которыми, несмотря на суровые погодные условия, не было ни шубы, ни чего-то другого теплого. На плечи его был накинут алый плащ, конь его грациозно вышагивал впереди, так что всадник выглядел довольно-таки величественно.

Позади него ехал отряд в сто всадников. Они ехали, держа осанку, за спиной у них торчали длинные луки, лица их святились сдержанной гордостью. За лошадьми бежали ряды охотничьих собак.

Кавалеристы ехали, окружив одного человека, скачущего на огромном белом коне ровно посредине процессии. Очевидно, это была добротная лошадь, каких выводят только на северо-западе. Человек был одет в золотистую шубу, на голове красовалась кожаная шапка, за спиной висел короткий узорчатый лук. Всадник держался благородно, но на устах его застыла холодная усмешка, холоднее, чем погода.

Кавалерия еще не приблизилась к городским воротам, но охранники уже заметили развевающиеся знамена и тут же присели в почтительном приветствии.

В воздухе раздалось «Приветствуем Его Величество! Десять тысяч лет!». Процессия стремительно влетела в распахнутые ворота, копыта звонко стучали о лед и промерзлую землю. Солдаты замерли в поклоне, не смея поднять взгляд.

Когда всадники заехали в город, охранники медленно встали, а кто-то, повернув голову, тихо вздохнул:

— Похоже, настроение у Его Величества сегодня не слишком хорошее.

— В такой снегопад вряд ли можно было рассчитывать на добычу, — нахмурившись, предположил другой офицер. — В последнее время Его Величество только и делает, что охотится…

— Закрой рот! — изменившись в лице, прокричал офицер старше того по званию и сухо добавил. — Разве можно так свободно обсуждать дела императорской семьи?

Принц Чарли, а теперь уже государь император, вырвался из толпы и помчался по одной из главных улиц города. Люди, услышав издалека стремительно приближающийся конский топот, тотчас разбегались в разные стороны.

После снегопада на дороге образовалась еще больше грязи. Послышалось громкое ржание боевого коня — ступив в сугроб, он поскользнулся и взвился на дыбы…

Чарли тут же соскользнул с седла и стал падать вниз. К счастью, он успел крепко ухватиться за привязанные к седлу поводья, а потому не упал наземь.

К нему тут же ринулись гвардейцы. Кто-то схватил поводья, кто-то успокаивал напуганную лошадь, а остальные осторожно спустили драгоценного императора на землю.

Почувствовав под собой твердую поверхность, Чарли вдруг рассвирепел и, оттолкнув помогавших ему солдат и схватив пристегнутый к седлу хлыст, изо всех сил ударил коня.

— Скотина! Скотина! И ты тоже вздумал обидеть меня!

Он был еще очень мал, сил не так уж и много, но он хлестал с такой яростью, что лошадь громко ржала от боли. Солдаты не смели останавливать Его Величество — они лишь отпустили коня и молча наблюдали в стороне.

Вволю нахлеставшись, Чарли грубо отдышался и, осмотревшись вокруг, вдруг нахмурился и, тяжело вздохнув, медленно сказал:

— Этот конь напугал меня. Не надо так на меня смотреть. Ладно. Очень холодно, расходитесь по своим делам! Я возвращаюсь во дворец. Все, кто сопровождал меня сегодня на охоте, получат награду.

Сказав это, он с ненавистью поглядел на своего коня. На крупе его виднелись следы от удара, из которых медленно струилась кровь. Поняв, что на нем теперь нельзя ехать, солдаты принялись наперебой предлагать Чарли своих лошадей.

— Убейте его! Сегодня мы ничего не поймали, а потому разделите его мясо между собой, — равнодушно проговорил он.

Неподалеку стоял еще один кавалерист, грубый и неотесанный мужик, который, посчитав себя самым умным, тихо напомнил государю:

— Ваше Величество, но ведь эта Ваш любимый конь… Его Вам подарил Герцог Тюльпан…

Услышав это, Чарли застыл на месте и гневно посмотрел на болтуна. На лице его внезапно появилась коварная усмешка:

— А, да, это же подарок учителя. Но дрессировщик, обучавший эту лошадь, уже давно в отставке и ожидает своего наказания.

Схватив поводья, он вдруг добавил:

— Скоро Новый год. Я слышал, что учитель уехал встретить свою жену на пути к столице. По времени они должны были уже приехать. Учитель очень долго болеет, а я еще ни разу не навещал его. Сегодня у меня больше нет никаких дел, а значит наведаюсь-ка я в имение Герцога Тюльпана.

Он пользовался всенародным почитанием, хотя еще не занимался государственными делами. Но по крайней мере никто из его личной гвардии не осмелился перечить ему. Услышав его намерение, солдаты тут же расступились, давая ему дорогу, и вся процессия медленно двинулась в сторону усадьбы герцога.

В большом саду Двэйн сидел на инвалидной коляске под навесом и любовался снегопадом, как будто размышляя о чем-то.

Снег шел уже два дня подряд. Под навесом образовались острые блестящие сосульки. Двэйн с удовольствием наблюдал, как они чуть покачиваются на ветру.

Несколько дней назад с Южных морей приехал посланец, которого принц-регент незамедлительно пригласил во дворец. Этим как бы признавалось равное положение Объединенного государства с Империей и подчеркивалось, что острова Южных морей — это цельная независимая страна.

Такое обращение послов вызвало немало негативных откликов, особенно ввиду бесчинства милитаристов в последние десять лет. Их махинации вызывали всеобщее негодование, но министр финансов по-прежнему довольно улыбался — В конце концов, его карманы были всегда доверху наполнены.

Будучи распорядителем финансов всей Империи, только этот старик и понимал, в каком состоянии находился бюджет государства, особенно в связи с войной на севере.

— Хорошо падает, этот снег. Говорят, это к большому урожая. Надеюсь, в будущем году дела будут обстоять намного лучше, — вздохнул Двэйн.

Крис все также жил в имении Герцога Тюльпана, в отдельном домике, выделенным тем специально для него. Имея Блеск слезы и создав источник жизненных сил, он заставил первую партию вылупившихся грифонов за несколько дней вырасти до размеров двухлетней особи. Их хозяева-всадники уже начали осваивать полет и заниматься боевой подготовкой.

Что до Байхэчоу, то…

Приехав в столицу, он прожил у Двэйна несколько дней, а затем уехал к Ланьхайюэ, никому ничего не сообщив и не оставив даже записку.

Король Шаманов просто-напросто сбежал.

Во дворце постоянно происходили ссоры и споры по поводу встречи посла. Хотя канцлер Лобустьер в решающий момент выступил в поддержку министра финансов, и многие видные чиновники внешне с ним согласились (дабы подчеркнуть авторитет старика), но на деле тайно излагали свои сомнения принцу-регенту.

Но этот вопрос обладал и некоторой долей деликатности. Так, например, министра поддержал канцлер, но с другой стороны, его зять, нынешний министр внутренних дел, Камисилуо, неожиданно для всех хранил молчание.

Выражаясь прозаично, милитаристы -за войну, канцлер — за мир, а Камисилуо пархал между ними, не забывая своевременно получать свой оклад. Все же он возглавлял ставку верховного командования, не имея достаточной для этого квалификации, поэтому они никак не мог приструнить генералов старой закалки. Молчание его в такое время, очевидно, было ничем иным как самообороной — старик канцлер не возражает, и ладно.

Пусть он и принимает непопулярные меры, а Камисилуо — надежда их клана на светлое будущее, поэтому нечего его втягивать в свои грязные делишки.

Но впоследствии произошло непредвиденное. Посланец с юга встретился с принцем-регентом и Его Величеством, погостил в столице три дня, а вечером последнего дня тайком отправил в имение Герцога Тюльпана письмо.

Это письмо было собственноручно написано нынешним монархом Объединенного королевства, Луфэйком. Некогда он служил у Двэйна конюхом, а вернувшись на родину, ровно через три года прочно занял царский престол. Думается, противоречия на южных островах не были столь ожесточенными, как в Империи. Пробыв под влиянием Двэйна достаточно долго, Лифэйк осознал, что никто из невежественных вождей племен не может соперничать с ним в уме и сообразительности.

Тон этого письма был весьма смиренны — хоть он и пользовался почетом как глава государства, но почтительно называл Двэйна «господин».

Прочитав письмо, Двэйн тут же его сжег. Распросив посланца и убедившись, что никто больше этого письма не видел и никто не знает, какие отношения связывают его и Луфэйка, он решил изменить тактику и, объявив о разрыве отношений, велел выставить посланца из имения.

Маленький Джек преисполнился подозрениями относительно этого дела, но Двэйн только сухо улыбался.

— Неужели ты думаешь, что во дворце не знают о моих тесных взаимоотношениях с югом? Пока мне нужно залечь на дно, не вызывая лишних толков. Не представляю, как много людей могли видеть, что посланец заезжал ко мне сегодня вечером! Если кто-то вдруг захочет свести счеты, то он запросто сможет объявить, что я вступил в сговор с иностранцем. Конечно, он мне ничего не сделает, но слушок может доставить мне много хлопот. С этого дня мы должны как можно меньше лезть в дела южных племен.

— Но… ведь это каждый год приносит нам солидные доходы… Как жаль! Мы ведь так долго тайно поддерживали связь с югом, заставили их подчиняться и присылать нам отчеты, и они к тому же каждый год присылают нам дань. Зачем им вдруг понадобилось открыто посылать дипломата в столицу? Ведь в делах экспедиции последнее слово все равно за Вами…

— Идиот! — бесцеремонно воскликнул Двэйн. — Нам что, денег сейчас не хватает? Да, мы временно попользовались лакомым кусочком, но невозможно держать его под контролем вечно! Допустим, я не против, а принц-регент, думаешь, не хочет?

Подумав немного он добавил:

— Луфэйк служил у меня, но об этом знают три-четыре человека. Ни в коем случае об этом не должен прознать принц-регент! Это табу. Если ты даже этого не понимаешь, то проваливай отсюда и больше не возвращайся.

— Я понял, — виновато улыбнулся Джек.

Затем Двэйн отдал следующий приказ: в связи с сильными заморозками не взымать налог на религию! Те, кто будет предлагать — гнать в шею! Сообщить об этом всенародно, опубликовав соответствующий указ.

— Боюсь, что храм… — осторожно начал Джек.

— Хм, я архиепископ Северо-западного края. Если будут проблемы, храм не станет соваться во дворец, а лишь по внутренним каналам сообщит мне. Очень уж я хочу посмотреть, осмелится ли папа лично прибыть ко мне. Если все же осмелится, то я отменю налог на религию и следующей весной тоже!

Он знал, что религиозная община по-прежнему пристально следит за каждым его действием, а потому ему хотелось хоть немного расшевелить их.

И действительно. Прошло много дней, но храм все также хранил молчание, проглотив горькую пилюлю.

Все понимали, что храму в целом эти деньги ни к чему, но все отлично видели, что Двэйн просто воспользовался очередным случаем плюнуть религиозникам в лицо.

Глядя на сосульки под навесом, Двэйн слегка вздохнул.

Он пошевелил пальцами рук, лежащих на подлокотниках коляски. В последнее время он чувствовал себя лучше и восстановился настолько, что уже мог контролировать верхнюю часть тела и совершать обычные повседневные действия — резать ножом, есть палочками, самостоятельно пить и читать книги. Разумеется, более сложные действия, требующие более серьезной физической нагрузки, он пока совершать не мог.

Все что ниже поясницы по-прежнему не подавало никаких признаков жизни.

«Вот черт… как бы не стать евнухом…» — с досадой думал про себя Двэйн.

Его жена должна была вот-вот приехать с северо-востока. Они не виделись уже больше года. Но в таком состоянии… как ему жить дальше?

Сердце его сжалось от тоски.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 577. Всего двенадцать лет...**

— Брат!

Габриэль подобно пламени влетел в комнату. Двэйн сидел в кресле, опустив ноги в таз с горячей водой, а у ног его сидела молодая служанка с нежными руками и мыла ему ноги. Другая служанка, такая же молодая и изящная девушка, подала ему махровое полотенце, и Двэйн, схватив его, тщательно вытер лицо.

— Брат!

Габриэль подбежал к окну и распахнул ставни. В комнату тотчас влетел порыв ледяного ветра.

Двэйн приоткрыл глаза и, посмотрев на брата, слабо усмехнулся.

— Что тебе так срочно понадобилось?

Габриэль рассмеялся.

— Я слышал, что сегодня приедут мои невестки, поэтому после занятий прямиком бросился сюда. На дорогах так много снега, что моя лошадь не раз поскальзывалась и утопала в сугробах.

Двэйн указал не стул, а затем взял со стола чашку чая и протянул ее Габриэлю, который тут же осушил ее до дна.

Служанка тем временем закатала Двэйну штанины и тонкими пальчиками принялась массировать ему ноги. Говорят, это помогало против мышечной атрофии.

Хотя причина паралича Двэйна была весьма специфической, и такие вещи вряд ли ему помогут, и все же ему нравилось каждый день наслаждаться всеобщим вниманием в доме. В конце концов, он же вроде как «больной», кто знает, может кто-то из слух доносит информацию о нем во дворец.

Нужно было понимать, что столичное имение некогда было подарено герцогу самим принцем Чэнем, и разумеется, что слуги были непосредственно связаны со двором. Двэйну не слишком охота было заниматься их отбором, а потому он поспешил согласиться на все предложенные им кандидатуры.

Глядя на брата, обессилено лежавшего в кресле, Габриэль вдруг оттолкнул от него служанку. Скинув с себя шубу, он закатал рукава, присел на корточки возле Двэйна и принялся сам массировать и обмывать ему ноги.

— Ты что? — нахмурился маг.

— Ты недооцениваешь меня. Во время болезни отца, когда тебя не было дома, я точно так же ухаживал за ним, — медленно проговорил Габриэль.

Двэйн хотел было еще что-то сказать, но на душе его потеплело, и, помолчав немного, он мягко проговорил:

— Не волнуйся, я всего лишь немного переборщил с заклинаниями, скоро уже пойду на поправку.

— Я знаю, — сказал Габриэль, усмехнувшись. — Ты мой старший брат, сильнейший, каких еще не бывало на материке!

Братья понимающе переглянулись. Они и без слов угадывали тайные мысли друг друга. Затем Двэйн спросил про дела академии. За эти дни, пока он был болен, он, само собой, ни разу не присутствовал на уроке, но назначенный им командир Ялуоэр неплохо справлялся с возложенной на него задачей. Все были им довольны, и, пока Двэйна не было в академии, учебный процесс продолжал идти своим чередом.

Братья непринужденно беседовали друг с другом, как вдруг снаружи раздался звук шагов. Затем они услышали голос молодого управляющего Сэнди:

— А! Ваше Величество, прошу…

Дверь распахнулась. В комнату вошел Его Величество юный император Чарли. Ему не было нужды докладывать о своем появлении, а потому когда он приблизился к имению, никто не посмел его остановить.

Увидев братьев — старшего, сидящего в кресле, и младшего, склонившегося у его ног — Чарли на мгновение остолбенел, а затем, отвесив вежливый поклон, звонко сказал:

— Учитель.

Двэйн посмотрел на маленького императора с нескрываемым удивлением, а затем на лице его появилась широкая улыбка.

— А, Ваше Величество! К сожалению, не могу выразить Вам должное почтение, а потому вынужден просить прощения.

— Да ладно, — улыбнулся в ответ Чарли. -Вы мой учитель, где же это видано, чтобы учитель приветствовал ученика? Вы — самый почитаемый мной человек.

В душе Двэйн усмехнулся. Самый почитаемый? А как же твой отец? Его куда дел?

Он еще слишком юн, говорит поспешно и неосторожно. Не мудрено, что периодически попадает впросак.

Габриэль с серьезным видом поприветствовал императора. Двэйн хотел было приказать слугам навести порядок, но Чарли поспешно встал и остановил служанку, собиравшуюся было уйти.

— Нельзя нарушать планы учителя, — серьезно сказал он.

Глядя на Чарли, Двэйн вздрогнул — но нужно было доигрывать начатый спектакль до конца. Он бросил на брата выразительный взгляд, и тот моментально его понял и раскатал ему штанины. Если вдруг император в порыве чувств вдруг вздумает мыть ноги своему учителю, то неприятностей затем не оберешься.

Чарли действительно намеревался это сделать, но заметив, что Габриэль его опередил, он выхватил из рук служанки полотенце и стал вытирать ему лицо.

Двэйн смущенно улыбнулся. Он уже вытирал лицо, и это полотенце предназначалось для Габриэля.

Но раз император решил разыгрывать из себя почитателя мудрецов, то ему невольно нужно подыграть. В итоге ему пришлось снова вытираться полотенцем.

Двэйн все же распустил слуг. Он понимал, что Чарли заехал к нему не спроста. Маг был болен уже давно, а маленький император до сегодняшнего дня так и ни разу к нему не приехал.

Глядя на этого умного и известного с малых лет нового императора, Двэйн в душе невольно вздохнул. Этот парень действительно умный, но как будто несколько ветреный. К тому же… в таком возрасте быть умным и слишком демонстрировать это окружающим — не слишком хорошая идея.

Вот уже полгода, как Чарли стал императором, а после зимы ему исполнится полных двенадцать лет.

Чарли родился в императорской семье, а потому с детства привык к роскоши и повышенному вниманию. В физическом и умственном плане он казался на два-три года старше своего реального возраста.

Поначалу юный император не спешил выказывать свои истинные намерения. Он сел в кресло и ненавязчиво поинтересовался у Двэйна его здоровьем, а затем принялся вспоминать о тех днях, когда он еще был его учеником. Он также задал магу несколько вопросов научного плана, но Двэйн сразу понял, что все они выдуманы им только что.

Но он не стал разоблачать его и спокойно отвечал на его расспросы.

Разве мог маленький мальчик сравниться в терпении с человеком, живущим на этой земле уже вторую жизнь? Чарли никогда не мог усидеть на месте — таков уж был его характер. Он наклонился вперед, сменив позу, и на лице его постепенно начало проявляться его истинное расположение духа.

Двэйн про себя усмехнулся и сказал Габриэлю:

— Братец, пойди-ка принеси пару баночек меда, которые я в прошлом месяце привез с северо-запада. Его Величество и принцесса Карина любят сладкое, потом отправь мой подарок во дворец.

Очевидно, что это была тонкая попытка заставить Габриэля выйти из комнаты, и Чарли с облегчением вздохнул. Как только он скрылся за дверью, юный император вскочил со стула и, поклонившись Двэйну, пламенно сказал:

— Учитель! Честно сказать, Ваш ученик пребывает в некотором замешательстве.

Двэйн вздохнул и улыбнулся:

— Прошу, Ваше Величество, говорите.

В глазах Чарли буквально вспыхнуло пламя.

— Учитель! Что это значит — быть хорошим императором?

Помолчав немного, Двэйн мягко ответил:

— Ваше Величество, императорскому трону поклоняются все жители материка. Если Ваш народ будет жить в достатке, не будет испытывать притеснений и государство будет сильно, то такое правление однозначно будет считаться хорошим.

Но этого ответа Чарли было недостаточно. Он нахмурился.

— Учитель, я понимаю, что Вы хотите этим сказать, и все же, меня инетерсует… Как быть императором? Что нужно делать, что бы люди считали, что ты — … хороший император. Настоящий император!

Он особенно подчеркнул слово «настоящий».

Вопрос этот прозвучал несколько напряженно и скомкано. Очевидно, что он чрезвычайно тревожит Чарли. Разве можно так сразу во всем разобраться?

Двэйн вздохнул и пристально поглядел на своего ученика. В голове его тут же пронеслась мысль: если бы на его месте была Карина, то она никогда не стала бы задавать такие вопросы столь открыто.

Выражение лица Двэйна стало очень серьезным.

— Ваше Величество, сколько Вам лет?

— После нового года исполнится полных двенадцать, — выпятив грудь, ответил Чарли.

Двэйн улыбнулся, но улыбка его была едва ли не призрачной, и он как-то неопределенно сказал:

— Ваше Величество, Вы знаете, что я делал в двенадцать лет?

Чарли остолбенел.

Но Двэйн сам ответил на свой вопрос.

— Когда мне исполнилось двенадцать лет, отец отправил меня на родину в Лоулинь. Я жил в замке и каждый день читал книги, играл с солдатами, организованными в небольшое войско. Во свободное время я занимался изобретением аэростата, то есть попросту был занят дни напролет. Я помню, что тогда старый смотритель замка каждый месяц слал отчет о моей деятельности моему отцу, называя меня «упрямыми и распущенным».

Подумав немного, Двэйн пристально посмотрел на Чарли.

— Однако, — серьезно сказал он, — теперь я понимаю, что это были мои самые светлые, самые ненапряжные, самые веселые годы моей жизни.

— Неужели Вы сейчас живете несчастливо? — нахмурился Чарли. — Учитель, ведь теперь Вы знаменитый на весь материк Герцог Тюльпан, и кажется, не найдется в стране человека, который бы не знал Вашего имени. Ваш возраст как раз сейчас соответствует герцогскому титулу и званию генерала Империи, а также еще можно стать сильнейшим, магом, выдающимся ученым…

Двэйн кивнул и добавил:

— Однако, теперь у меня больше нет времени на футбол, на производство аэростатов, на азартные игры с гвардейцами, и даже на поездку в лес.

Говорил он это спокойно, но в голосе его чувствовалась искренность.

Но к сожалению, как бы честно и открыто маг не вещал, Чарли не смог осознать смысл его слов.

Он слушал с отсутствующим выражением, и поглядев на него, Двэйн тотчас понял, что только что говорил впустую.

— Учитель, — внезапно распрямился юный император, как будто он только что принял серьезное решение, и от всей души сказал. — С конца прошлого месяца я завел привычку каждый день ездить на охоту. Я не пропустил ни одного дня, каждый раз беру с собой охрану и собак. Поначалу я охотился в императорских угодьях, но потом решил ездить в лес. Одиннадцать дней подряд!

— Похоже, Ваше Величество очень любит охоту, — протянул Двэйн.

— Нет, теперь ни капельки не люблю! — почти со злостью выкрикнул Чарли. — Скажу Вам честно, стоит мне вспомнить об охоте, как меня тут же блевать тянет! Охотиться неплохо, но одиннадцать дней подряд — уже перебор. Сегодня я поймаю кролика, завтра лису — каждый день я пропадал в лесу с полудня до позднего вечера.

— Тогда почему же Ваше Величество до сих пор ездит?

Чарли молчал. Он внимательно посмотрел на Двэйна.

— Если не охотиться, — пробурчал он спустя некоторое время, — то чем же мне тогда заниматься? Разве я могу делать что-то еще?

Двэйн безмолвно глядел на возмущенное лицо юноши.

А Чарли как будто нужно было выговориться. Он сжал кулаки и стиснул зубы.

— Во дворце я могу обучаться верховой езде у своего наставника, могу брать уроки истории у дворцовых учителей или же читать книгу. Еще можно гулять в саду… А чем еще мне заняться? Если я перестану ездить на охоту, то помру от скуки.

Двэйн невольно вздохнул.

— А что же тогда хочет делать Ваше Величество?

— Я хочу… — Чарли пристально посмотрел на мага, — я хочу заниматься тем, чем положено заниматься императору!

В этом еще детском голоске звучало отчаянное желание.

«Заниматься тем, чем должен заниматься император?» — отозвалось в сердце Двэйна.

Этому ребенку… всего двенадцать лет…

Чарди излил Двэйну свое недовольство, что накопилось в его душе. Он вскипел, но затем, высказавшись так красноречиво, немного успокоился и невольно пожалел о сказанном. Глядя на учителя робким взглядом, он с нетерпением ждал его реакции на свои слова.

— Ваше Величество, — улыбаясь, мягко сказал маг. — Я понимаю Вас. Возможно, Вам следует потребовать у принца-регента дать Вам какую-нибудь работу. Так сказать, потренироваться. И да, когда я более-менее приду в норму, я тоже могу попросить принца, если Вы, конечно, того желаете… Скажем, я подам прошение позволить Вас побыть какое-то время в академии вместе с молодыми командирами Императорской армии…

На лице Чарли не отразилось ни капли восторга. Наоборот, в глазах его читалось глубокое разочарование.

Все это… не то, что он хочет.

Может быть, несколько месяцев назад, услышав эту новость, он бы подпрыгнул от радости, но теперь… понаблюдав за жизнью дворца вблизи, он понял, что все эти авторитеты, в руках которых была сосредоточена огромная власть, смиренно поджимали хвосты перед его отцом.

Увиденное как будто распахнуло в душе Чарли потайную дверь! И обнажило его настоящие желания.

«Почему бы и нет?

Почему я не могу сидеть на троне также величественно, как мой отец? Почему я не могу быть тем человеком, мнение которого решало все?

Я… я император! Тысячи людей приветствуют меня, поклоняются мне… Я император, законным образом возведенный на престол!»

Ах, пожалеем этого бедного мальчика… В конце концов, ему только двенадцать лет. Будь на его месте любой другой ребенок его возраста, у него бы точно также возникли нереалистичные притязания и фантазии.

Вот только, для Чарли все это было очень опасно: если бы он был простым мальчиком, то, как бы далеко не заходил он в своих фанатзиях, он все равно никогда бы не смог реализовать их. Но Чарли… ведь он император! Теоретически все его нереалистичные фантазии вполне могли быть воплощены в жизнь.

Это и было опасно. Похоже, дальновидный учитель не может помочь ему решить самые трудный вопрос, беспокоивший его все это время. А Двэйн считал, что у мальчика слишком рано появились столь серьезные амбиции, и это его сильно тревожило. Он прекрасно понимал, что и он, и принц Чэнь со своей стороны немало способствовали появлению у него ненормального честолюбия.

Если бы не они так рано толкнули этого ребенка на императорский престол, то, наверняка, у него не было бы возможности узнать, что такое «власть» — самая страшная вещь, которая так легко вводит человека в заблуждение.

Перед уходом Чарли с сомнением посмотрел на Двэйна. Тот лишь мягко улыбался.

— я понимаю, Ваше Величество, что сегодняшний разговор — большая тайна, которая останется только между нами.

Чарли наконец успокоился. В этот миг на лице его появилась легкая, совсем детская улыбка.

В тот же самый миг в комнату стремительно ворвался Габриэль и радостно объявил:

— Брат! Едут! Едут с северо-запада!

Глаза Двэйна блеснули.

— О? Вивиан и компания уже приехали?

— Я хочу поклониться жене учителя, — тут же вставил Чарли.

— Нет, экипаж невестки еще в пути, но приехали люди заранее распорядиться насчет комнат.

Только он замолчал, как за дверью послышались торопливые, до боли знакомые шаги.

— Двэйн! — зазвенел чей-то голос.

В комнату, стуча испачканными глиной сапогами, вошел худощавый молодой человек с прелестными утонченными чертами лица. Тонкие губы слегка сжаты. Короткие волосы, видимо, стриженные самостоятельно. И мощная жизненная энергия. Вошедший был одет в офицерскую форму клана Тюльпанов, на плечи был наброшен легкий кожаный плащ, за поясом висел длинный тонкий меч, обыденная вещь аристократа.

Чувствовалась какая-то дикость, необузданность в этом человеке, хмуро глядевшем на Двэйна.

Ну конечно… На белоснежной шее нет адамова яблока.

Значит, перед ним стояла девушка.

Оглядев ее, маг тотчас нахмурился.

— Мусы, зачем ты приехала сюда?

— Ха, да не только я. Моя старшая сестра и Анциэр тоже здесь. По дороге мы пересеклись с экипажем твоей жены, — легкомысленно бросила девушка, сняв плащ и отбросив его на кресло.

В ее крепкой фигуре ощущалась какая-то чувственная нежность — и это буквально сводило Двэйна с ума. Мусы выдавала себя за парня с самого детства, но теперь ее женские формы было трудно скрыть под мужской одеждой. Еще несколько лет назад девушка открыто заявила о своей принадлежности к мужскому полу.

Некоторое время назад, когда Двэйн еще был на северо-востоке, этот лжепарень доставил ему немало хлопот, а потому в какой-то момент он одним росчерком пера отправил ее на службу к Роулингам.

Теперь Мусы уже исполнилось семнадцать. Она унаследовала прекрасную внешность госпожи Лист, а потому даже в мужском наряде выглядела просто сногсшибательно. Он добавлял к ее привлекательности нотки храбрости и стойкости.

— Мусы, — хмуро сказал Двэйн. — Поприветствуй Его Величество государя-императора.

Девушка остолбенела. Ей хватило одного взгляда на Чарли, чтобы понять, кто перед ней. Все же она была аристократкой, а потому тотчас поприветствовала юношу, как должно. Но это был не женский реверанс, принятый среди молоденьких знатных девушек, это был офицерский поклон.

Глаза Чарли довольно блеснули.

Ему было только двенадцать, а между тем вокруг него постоянно крутились миловидные служанки, и он очень рано узнал, что такое наслаждаться женским теплом. В целом, у всех аристократов Империи его возраста было примерно тоже самое.

Такая очаровательная девушка приветствует его — Чарли был потрясен. Но он тут же взял себя в руки и, кивнув ей, поспешил удалиться.

Двэйн легонько толкнул Габриэля, намекая, что императора следовало бы проводить. В двери Чарли обернулся и с улыбкой сказал:

— Учитель, на улице такой ветер, а Вы еще не вполне выздоровели, поэтому лучше не провожайте меня.

Юный император любил разыгрывать спектакли. Он подошел к Габриэлю и, похлопав его по плечу, «весело» сказал:

— Будущий граф Роулинг, Вы — брат моего учителя, и разница в возрасте у нас с тобой не так уж велика. Ты можешь приезжать во дворец, когда тебе захочется, и мы весело проведем время… Мы можем стать друзьями. Когда я в следующий раз поеду на охоту, то непременно позову тебя.

Чарли говорил очень воодушевленно, и Габриэль ничего не заподозрил. Он по натуре своей был добрым малым, а Чарли, чтобы выразить свою сердечность, крепко обнял его и затем только вышел из комнаты.

Двэйн велел слугам отдать кому-нибудь из свиты императора приготовленные банки с медом.

Двэйн заметил, что перед уходом Чарли невольно посмотрел на Мусы, а потому невольно нахмурился.

— Это и есть император Лоулани? — небрежно бросила девушка, когда Чарли скрылся за дверью. — По мне так ничего особенного.

Двэйн смерил ее ледяным взглядом:

— Кто позволил тебе войти?

— Я… — обиженно пролепетала Мусы.

Она с детства привыкла во всем с ним соперничать, а потому, чтобы не показать слабость, сердито добавила. — Захотела — и приехала. Что, уже и на это нужно твое разрешение?

— Ты — командир отряда и должна слушаться моих указаний, — строго проговорил Двэйн.

— Генерал Роулинг отдал мне приказ! И госпожа Вивиан тоже согласилась! — процедила Мусы, пристально глядя на него.

Двэйн вздохнул. Похоже, обвинять ее не было смысла.

Он отдавал себе отчет в том, что вспылил как раз из-за этого странного взгляда Чарли на Мусы… Казалось бы, никто не заметил, а между тем маг отлично понимал, что это означало.

Но… ему только двенадцать!

Оказавшись на улице, Чарли внезапно остановился и, вспомнив, что он только что обнял Габриэля, схватил привязанный к седлу бурдюк и принялся тщательно мыть руки. Вынув из кармана платок, он еще раз вытер свои ладони и отбросил его в сторону.

— Ваше Величество, что это за банки? — вежливо спросил его солдат. — Что же подарил Вам Герцог Тюльпан на этот раз.

Чарли посмотрел на банки с медом в его руках…

Он вспомнил, что перед тем, как вошел, Габриэль мыл Двэйну ноги, и ему вдруг стало противно. Он подумал, что Габриэль наверняка трогал эти банки, не помыв как следует руки!

Чарли намеренно старался не вспоминать о том, что ему тоже хотелось ради сцены собственноручно помыть учителю ноги.

— Дарю вам. Разделите между собой.

Чарли взмахнул рукой, точно отгоняя от себя назойливую муху.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 578. Беседа о чувствах в зимний день**

Лед и снег под давлением колес пронзительно скрипели.

Вчера с вечера завывал жуткий морозный ветер, и земля успела покрыться слоем льда. Множество повозок проехало по ней, и поверхность ее под их тяжестью постепенно растрескивалась и превращалась в грязь.

Рано утром на улицах столицы почти не было пешеходов. Только самые отчаянные дельцы с утра пораньше, невзирая на ледяную стужу, толкали свои повозки, а солдаты общественного порядка группа за группой следила за дорогами, скрипя кожаными сапогами на меху и выдыхая изо рта белый пар.

Зима в этом году была особенно суровой. Старики невольно вздыхали, сетуя на то, что в столице никогда прежде не случалось таких холодов.

Кружащиеся в небе снежинки слой за слоем покрывали городские стены. Даже Большой Голубой канал и тот покрылся толстой коркой льда, а посланный в гавань ледокол плавал туда-сюда, охраняя флотилию военных судов. Он то и дело разбивал речной лед, обеспечивая непрерывную проходимость судов.

Портовые грузчики были заняты дни и ночи напролет. Управление финансами непрерывно обеспечивала их деньгами и продовольствием, но из-за холодов все равно немало людей получали обморожения разных степеней.

В эти дни на улице было слишком холодно.

Прежде даже в самый холодный период снег в столице выпадал не чаще двух раз за зиму, но в этом году снегопад затянулся почти на неделю, и старшие жители города очень этому удивлялись.

Управляющие магазинов, принадлежащих к разным кланам, в последнее время ходили хмурые. Дороги занесло снегом, караваны по несколько дней простаивали на морозе, не имея возможности беспрепятственно проехать в город. Соответственно, цены на многие товары за этот период немало выросли .

К счастью, еще удавалось поддерживать речную торговлю, хотя груженых судов день ото дня становилось все меньше и меньше. Поговаривали, что река на востоке сплошь затянута льдом, и уже два ледокола застряли в моментально замерзающей воде, и теперь по ней может смело проскакать за раз целый табун лошадей.

Нынешний заправила ставки верховного командования, господин Камисилуо, отдал приказ снарядить два отряда из солдат частей императорской гвардии, базирующихся в окрестностях столицы. К ним же прислали охранный полк из соседних деревень — всего около ста тысяч человек.

Рядовое отрядов в холодную стужу побросали оружие, поснимали доспехи и в одной рубахе с киркой принялись расчищать снег на дорогах.

В первый день снегопада никто особо не забеспокоился. Наоборот, многие сочли такое обилие снега хорошим признаком и радостно резвились на улице. Но снег все шел и шел, и ему не было конца, и вскоре появилось множество трудностей.

В столице и близлежащих городах цены на продукты за три дня поднялись в три раза. На пятый день многие уже не могли себе позволить даже овощи на рынках, не говоря уж о мясных изделиях.

В столице послышался ропот народа.

А во дворце мудрый принц-регент издавал указ за указом, вроде «прислать часть урожая с юга в столицу» или «призвать служащих в запасе на расчистку дороги».

Все эти меры всколыхнули все общество страны. Отовсюду раздавались тревожные высказывания о будущем Империи.

Перед войной, несмотря на обрывочные сообщения о небольших победах, племена продолжали упорно продвигаться вперед, и через несколько месяцев у многих людей стали появляться мысли о том, что это война, скорее всего, не так уж локальна, как о ней пишут. Может быть, она продлится год? Или два?

Старики стали вспоминать масштабную войну с Северо-западом двадцатилетней давности. Это была самая продолжительная бойня на материке за последние пятьдесят лет.

Отвратительная погода, да еще и перебои с питанием — все это Вселяло в сердца граждан немалую тревогу.

Поговаривали, что в этом году на Новый год не будет даже фейерверка!

Эта новость была правдой. До этого каждый год в Империи пускали фейерверки, произведенные в мастерских Герцога Тюльпана, которые государство официально закупало у него. Однако, в этом году принц-регент твердо заявил: страна занята подготовкой к войне, а потому негоже в праздники баловаться цветными огоньками, поэтому в этом году фейерверка не будет.

Этот указ встревожил управляющего имуществом Герцога Тюльпана, Маленького Джека. Он собственными глазами видел выписку, где говорилось, что доход Двэйна в этом году уменьшится как минимум на несколько сотен тысяч золотых.

Но это еще ничего… В конце концов, всякому бизнесу теперь приходится нелегко. Дороги забиты, торговые связи нарушены, и все дельцы несут огромные убытки. Что уж теперь, если герцог потеряет некоторую сумму.

Клан Тюльпанов любил хвастаться своим несметным богатством, и небольшой убыток не мог никак повлиять на его общий доход — а уж эта сумма и вовсе практически ничего не значила.

Но больше всего Маленького Джека беспокоил сам Герцог!

С тех самых пор, как господин заболел, он становился все более и более непредсказуемым!

Прежде управляющий охотно поддерживал каждое решение Двэйна, да и факты подтверждали то, что молодой герцог умеет зашибать деньгу, и все, что бы он не придумал — все приносило огромные материальные плоды.

Но в последние полгода… Прихоти его становились все более затратными… Да и появилась еще одна большая проблема.

С некоторых пор управляющему стало казаться, что Двэйн не очень интересуется деньгами. Новых изобретений и идей у него уже давно не появлялось. Бизнес его постепенно становился все более убыточным. Маленький Джек отличался расторопностью, но работа отнимала у него все его силы, в то время как его хозяин чуть ли не «валялся на печи и плевал в потолок». Куда же это годится?

Маленький Джек принялся считать годовой бюджет. Если бы не турнир рыцарей в первом полугодии (билеты на него немало пополнили кошелек герцога), то бюджет его вполне мог бы считаться дефицитным.

Маленький Джек уже несколько раз просил у Двэйна аудиенции, но каждый раз, выслушав брюзжание управляющего, маг только качал головой.

— Деньги… Зачем мне столько? Убытки так убытки, неужели я не смогу потом снова подняться?

В минус так в минус. Пусть даже бизнес Двэйна будет терпеть убытки десять лет подряд, он все равно окончательно не разорится. Вот только для Джека, как управляющего торговыми делами с огромным стажем, уходить в минус было крайне стыдно.

Каждый год в торговых палатах, принадлежащих богатым семьям, тайком составляли список с подсчетами доходов всех кланов. Двэйн уже давно знал об этом, а когда обнаружил это впервые, то со смехом сказал: Это что-то вроде местного списка миллиардеров в Форбсе.

В былые времена, когда шефство над имуществом Герцога Тюльпана взял Маленький Джек, дела клана пошли в гору, а потому каждый год стабильно занимали первую строчку в этом списке, и все богачи Империи полушутя, полусерьезно называли управляющего «Бог богатства».

Но в этом году случилась война. Клан Тюльпанов занимался оружейным бизнесом уже достаточно давно, но ему не в пору тягаться с Дэлоншанем, этим заядлым торгашом. Государство расширяло армию, закупало снаряжение и вооружение, и в итоге в рейтинге этого года толстяк Дэлоншань вышел на первое место, потеснив Герцога Тюльпана.

Он был очень доволен собой и намеренно устроил в своем имении званый ужин, пригласив множество гостей. У Дэлоншаня и Двэйна были неплохие отношения, но репутация герцога была несколько поколеблена, и это очень тревожило Маленького Джека.

В душе он потихоньку роптал на Двэйна, называя его бездельником и лодырем.

И это было правдой… В последнее время Двэйн действительно забросил дела.

Особенно… После того, как приехали две его супруги.

— Немного левее… Нет, нет, правее, правее! Теперь чуть левее… Да, так. Эх! Ниже! Да… Вот здесь еще остались силы.

Двэйн не сидел в коляске, а с голым торсом развалился на мягком диване.

В комнате ярко пылал камин. Пламя было настолько сильным, что даже немного подпалило лежащий на полу ковер. Стены кабинета Двэйн планировал сам, утеплив их по принципу, которым обычно утепляли стены в прошлой его жизни. Пол также нагревался, и в комнате даже в самую стужу всегда было тепло и уютно.

Герцог развалился на диване, улыбаясь и щурясь от удовольствия, напевая что-то себе под нос.

Рядом сидела Джоана и водила тонкими пальцами по его спине.

Его возгласы вроде «ниже-выше-правее» в какой-то момент ее вывели из себя, и девушка вскочила с колен и со злостью произнесла:

— Да ты специально издеваешься надо мной!

Сказав это, Джоанна с силой топнула ногой.

Двэйн звонко рассмеялся и схватил ее за одну ногу. Девушка пошатнулась и упала прямо в его объятья. Маг крепко прижал ее к себе и поцеловал.

— Хорошая моя Джоанна. Что же плохого в том, чтобы помассировать мужу спину?

Пламя огня играло на лице Джоанны, то ли от смущения, то ли в комнате было слишком жарко. Глаза ее блестели, она недовольно глядела на Двэйна.

— Ты такой человек, — резко проговорила она, — что у тебя всегда за красивыми словами плохие намерения…

Сказав это, Джоанна тут же испугалась своих слов. Она нахмурилась и отвернулась. Воспользовавшись моментом, Двэйн схватил ее за юбку.

— Ты уже поправился? Раз есть силы издеваться надо мной.

Услышав это, Двэйн тотчас нахмурился и, горько усмехнувшись, убрал руку, крепко прижимая Джоанну к себе.

— Черт! — со злостью прохрипел он. — Так жить просто невозможно!

Да, в самом деле невозможно.。

Две прелестные жены, две родные сестры, приехали издалека, чтобы навестить его. Говорят, после разлуки супруги становятся к друг другу чуть ближе, но все это время маг вынужден ограничивать себя во всем, восстанавливая свое подорванное здоровье. Но ему как будто не становилось лучше.

Ему надоела его инвалидная коляска. Но это еще ничего. Глядеть на двух красавиц и не иметь возможности приласкать их — это уже куда как труднее. Какой же мужчина это выдержит?

Конечно, что в том, чтобы позволить себе немного распустить руки, но это еще больше разожгло его аппетит.

— У меня появилась возможность почувствовать страдания евнуха, — мрачно выдавил он.

В это время дверь тихо приоткрылась, и в комнату изящно скользнула тень.

Вивиан вошла в комнату, одетая в белоснежную меховую шубу. Мягкий лисий хвост, обернутый вокруг шеи, закрывал ее маленькое милое личико, и она выглядела еще более очаровательной и привлекательной.

Войдя в комнату, Вивиан увидела Двэйна и Джоанну, лежащих на мягком диване, и щеки ее невольно зарделись. Она стояла недвижимо посреди комнаты, не зная, куда себя деть.

Увидев ее, Двэйн тут же вскричал:

— Иди сюда скорее, моя глупая девочка! Твоя сестра обижает больного человека.

Джоанна покраснела и изо всех сил пнула Двэйна ногой.

— Тебя обидишь! — усмехнулась она. — Как это я тебя обижаю?

Вивиан тихо рассмеялась. Подойдя к ним поближе, она мягко сказала:

— Сестра, не пинай его, пожалуйста, — заикаясь, произнесла девушка, но голос ее звучал необыкновенно мягко.

Вивиан пришла, а потому Джоанне стало несколько неловко так развязно лежать в объятиях Двэйна. Она тут же вскочила и, нахмурившись, принялась расхаживать по комнате.

— В снегопад в столице ужасно скучно, даже развлечься нечем… А, если бы раньше знала, что так будет, то осталась бы на северо-западе.

Обернувшись, Джоанна увидела, что Двэйн притянул к себе Вивиан, и в сердце ее вспыхнул гнев.

— В снегопад в столице ужасно скучно, даже развлечься нечем… А, если бы раньше знала, что так будет, то осталась бы на северо-западе.

Обернувшись, Джоанна увидела, что Двэйн притянул к себе Вивиан, и в сердце ее вспыхнул гнев.

«Этот злодей еще так нагло смотрит на меня» — подумала она.

— Как же нечем развлечься, — лениво проговорил Двэйн. — Можно лепить снеговика, играть в снежки… ну или вырезать скульптуры изо льда…

— Что за детские забавы, — пренебрежительно фыркнула Джоанна. — Разве в снежках есть хоть какой-нибудь смысл? Вот если бы кто-нибудь покатался со мной в экипаже, то было бы куда как интересней. Но боюсь, что в столице равных мне в этом деле нет.

Услышав эти ее слова, Двэйн невольно рассмеялся.

На северо-западе о Джоанне ходила дурная слава, и эта девушка с взрывным характером никогда не могла усидеть на одном месте.

На северо-западе у Джоанны были два любимейших занятия: первое — тренировать небольшой отряда десептиконов, который некогда поручил ей Двэйн.

Второе — с кем-нибудь поссориться.

Джоанну было очень легко спровоцировать, но она была вовсе не глупа и прекрасно понимала, что несмотря на ее восьмой уровень, все же среди свиты Двэйна нашлось бы немало людей, кто бы относительно легко справился с ней.

Например, Хуссейн, Родригез. Их Джоанне не переспорить. Девушка трезво оценивала свои умения, а потому с этими двумя никогда в конфликт не вступала. Но остальным не так повезло.

Живя на северо-западе, Джоанна избрала себе наиболее подходящую по уровню жертву — генерала Лонгботтома. Воин седьмого уровня, он по силам был примерно равен ей, и вот с ним то можно было ссориться, сколько душе угодно.

Девушка периодически нападала на бедного толстяка и побивала его разок-другой. Наконец это его достало, и он, завидев вдалеке Джоанну, предпочитал скрыться где-нибудь на время, пока не утихнет буря.

Двэйн послал генерала на передовую приводить к дисциплине наемные войска, и это было, с одной стороны, сравнимо с ссылкой, но Лонгботтом считал, что так лучше всего скрыться от надоедливой Джоанны.

Наконец муж и две жены воссоединились. Первоначально Джоанна хотела как следует отомстить Двэйну — ведь он не был на северо-западе уже почти целый год! Прошлый новый год также прошел без него, и это, конечно, никуда не годилось.

Застав Двэйна в «тяжелой болезни», девушка очень рассердилась, но рядом была эта слабовольная Вивиан, которая, увидев Двэйна, тотчас буквально растаяла от нежности, и она была категорически против, чтобы Джоанна срывала на нем свое негодование.

За те дни, которые маг прожил в столице, его неловкость и неуклюжесть каждый раз выводила его из себя. Он даже не мог вдоволь насладиться обществом двух своих жен. Джоанна также проявляла нетерпение, и хотя она неотступно находилась подле него, но терпению ее подходил конец. Постоянно ходить за ним ей давалось чрезвычайно трудно.

Мучаясь жаждой деятельности, Джоанна мечтала найти себе какое-нибудь полезное занятие.

Не так давно Двэйн в своем имении организовал питомник для грифонов. Это было совершенно уникальная затея, и Джоанне она бы весьма пришлось по душе. Но Двэйн понимал, что как бы он не доверял своим супругам, грифоны пока оставались его секретом. Если с ними начнет возиться Джоанна, которая, дай ей волю, могла весь мир ввергнуть в хаос, то непременно начнется беспорядок.

Поэтому Двэйн ничего не сказал девушкам о своем питомнике, и обычно когда Маленький Джек докладывал о нем, маг предпочитал выслушать его скрытно от них.

Кроме Джоанны, Двэйна тревожила еще одна вещь…

— Не веришь — давай заключим пари!

— Хм… Пари так пари. Если ты проиграешь, то как будешь расплачиваться?

— Что за ерунда! Как я могу проиграть? Интересно, чем ты заплатишь мне, если проиграешь?

Снаружи раздавались оживленные голоса. Услышав их, Двэйн вздрогнул.

И действительно, через секунду дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел красный от гнева Мусы. Плюхнувшись на стул, он в негодовании воскликнул:

— Двэйн! Тебе вообще есть дело до твоего младшего брата?

Только он это произнес, как в комнату вошел Габриэль и, раскинув руки, слегка улыбнулся.

— Ага! Снова прибежал жаловаться?

Мусы еще больше покраснел и, резко вскочив, выхватил свой меч, устремив его на Габриэля:

— Откуда такая гордыня? Ты действительно думаешь, что я тебя боюсь? Ха, черта с два!

Габриэль насмешливо фыркнул и легонько оттолкнул от себя меч Мусы.

Она с детства изучала боевые искусства, но у нее, так как она девочка, никогда не было опытного учителя. А Габриэль с рождения был окружен лучшими наставниками из клана Роулингов, тем более что военное искусство — конек его рода. Он с детстве упорно тренировался и теперь считался одним из лучших воинов своего возраста. Габриэль лишь легонько толкнул меч, а Мусы едва устояла на ногах.

Глядя на них, Двэйн тяжело вздохнул.

— Ну что опять у вас случилось?

Оказывается, на этот раз Вивиан и Джоанна, собираясь в столицу, прихватили с собой и трех сестер из клана Лист. Некогда госпожа Лист была в столице фигурой одиозной, и в этот раз она становилась украшением банкетов местных аристократов. Члены клана Лист уже давно не бывали в столице, а будучи его главой, госпожа невольно, превозмогая себя, должна было любезно принимать все приглашения.

Энджел, с самого детства питавшая к Двэйну особые чувства, за эти два года очень выросла и, кажется, оставила свои детские увлечения. Она почти не заговаривала с магом и теперь как будто более не была такой же живой и милой, как прежде. Милая наивная младшая сестренка постепенно превратилась в болезненную особу, целыми днями проводя за чтением, запершись в своей комнате.

Но Мусы совсем не изменилась и была все такой же импульсивной и гордой.

За несколько дней Габриэль и Мусы, как ни странно, вдруг принялись соперничать друг с другом.

В имении герцога началась суматоха. В возбужденном состоянии Мусы могла бросить вызов даже Двэйну, разве она станет слушаться Габриэля? Целыми днями они ругались друг с другом и периодически сцеплялись в драке.

В особенности Мусы. Ей как будто с самого детства не нравился Двэйн, но престиж его все рос, власть — тоже, и постепенно девочка перестала докучать ему.

Но теперь, увидев его брата… «Допустим, я не могу сердить старшего, тогда доберусь до младшего!»

Они как будто всю жизнь были врагами — увидев друг друга, тотчас же начинали драться, и даже незначительное происшествие или ненароком сказанное слово могли привести к крупной ссоре. Несколько дней назад они подрались в саду, Мусы боролась из последних сил, выпустив свою Доу Ци, но в итоге Габриэлю все же удалось сбить ее с ног.

В итоге выяснилось, что поводом для драки стало то, что Габриэль высмеял ее за неумелую верховую езду.

В итоге все цветы в саду были вырваны или затоптаны, и вечером, когда Двэйн это обнаружил и рассердился, обоих и след простыл.

В итоге сегодня… они опят поссорились.

— Брат, она посмеялась надо мной, сказала, что я плохой командир! Ха! Что она вообще понимает? Нас так учат в академии!

— Хм, в академии учат командовать? — пренебрежительно отозвалась Мусы. — Я служила в полку генерала Руолинь и тоже командовала отрядом в несколько сотен солдат! Думаешь, я в этом ничего не смыслю? А ты сколькими командовал?

— Что может понимать женщина!

— А что понимает маленький мальчик?

— Ты…

— Ты…

Оба принялись громко препираться, так что шум стоял на всю комнату. Губы Двэйна расплылись в горькой усмешке. Назревал крупный конфликт, и маг, не выдержав, с силой ударил ладонью по спинке дивана.

Оба скандалиста тут же замерли и с удивлением обернулись на Двэйна, растерянно глядя на него.

— Кхм! — подумав немного, как можно более внушительно проговорил тот. — Хватит! Что за разборки? Кто первым откроет рот — останется без ужина!

Мусы застонала и недовольно проворчала:

— Вы же братья. Конечно, ты поддержишь его, а не меня.

Сказав это, она с силой топнула ногой.

Габриэль стоял, нахмурившись, еле сдерживая довольную усмешку. Он хотел было что–то спросить, но Двэйн вдруг сделался мрачен:

— Габриэль!

— Да? Что?

Двэйн вздохнул и, усевшись поудобнее, в упор поглядел на брата.

— Ты влюбился в этого лже–паренька? — внезапно спросил он подчёркнуто равнодушно.

Габриэль рассмеялся и кивнул:

— Да, именно так.

Двэйн снова нахмурился, и Габриэль, неверно поняв этот его настрой, поспешно объяснил:

— Я не специально издеваюсь над ней, честно! С таким то характером она постоянно упрямится. Чтобы завоевать ее, нужно проявить немного твердости. Наверняка она сейчас терпеть меня не может, но ручаюсь, через несколько дней она будет видеть во сне только меня!

Глядя на Габриэля, Двэйн про себя подумал: мой брат и в самом деле знает, как надо заигрывать с девушками.

— Тебе действительно нравится Мусы? — с каменным лицом спросил Двэйн.

— Да! — прямо ответил Габриэль, но тут же внезапно добавил. — Брат, неужели и ты запал на нее? Я не знал.

— Балван! — выругался Двэйн.

Сидящая рядом Джоанна несколько напряглась.

— Что за вздор! — снова воскликнул Двэйн.

— Раз не запал — то и хорошо, –пролепетал Габриэль, втянув шею.

— Но… как же быть с твоей свадьбой? — вздохнул маг. — После Нового года и церемонии совершеннолетия ты уже не сможешь отказаться от нее.

Габриэль как–то странно посмотрел на брата.

— И что? Я ведь могу иметь несколько жен.

Двэйн едва не поперхнулся.

«Вот так братец! Я с трудом добился разрешения на брак с двумя женщинами, а он?

Еще не стал совершеннолетним, а уже подумывает о таких вещах!»

Выражение лица Габриэля стало вдруг сосредоточенным. Он тихо сказал:

— Брат, тебе не нужно волноваться об этом. Думается, госпожа Лист не будет против. Позавчера, когда я ее встретил, она начала расспрашивать о том, что я люблю есть, какая одежда мне нравится, а еще намеренно поручила мне позаботиться о своей маленькой сестре. Похоже, маркиза уже одобрила наш союз.

Двэйн продолжал обречённо вздыхать.

Зима еще не прошла, а наступающий год уже обещает массу всего интересного.

Во дворцовые палаты неслышно вошел министр церемоний.

Эти покои принадлежали нынешнему императору, Его Величеству Чарли.

У юного государя только что закончились уроки. Не успел он отправить учителя фехтования восвояси, как к нему тихо вошел министр церемоний.

— Что нужно?

Чарли бросил меч одному из слуг и, схватив полотенце, вытер пот с лица. Две красивые служанки помогли ему одеться.

— Ваше Величество, я принес Вам список гостей на новогодний банкет, — министр вежливо поклонился и протянул императору свиток. — Его Высочество принц–регент спрашивает, не будет ли у Вас каких–нибудь пожеланий?

Чарли про себя усмехнулся. Список гостей? Зачем беспокоить его по столь незначительным делам?

Однако, он тщательно скрыл свое недовольство и, взяв список, принялся читать. В целом, все было то же самое, только добавилась некая госпожа Лист.

Ее муж был видным аристократом при дворе, некоторые даже считали его родственником правящего дома. Теперь в столицу прибыла его жена, и на новогоднему банкете, конечно, без не ее не обойтись.

Подумав немного, Чарли вдруг просиял. Ему вдруг вспомнилась мужественная очаровательная девушка, которую он видел в имении Двэйна.

Да, та девушка… Расспросив слуг, он выяснил, что это была младшая сестра госпожи Лист.

Подумав немного, Чарли взял кисточку и добавил в список гостей ее имя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 579. Тоска юноши**

Чарли родился и воспитывался в императорской семье, а потому видел немало красивых девушке, но все они были либо дочки богатых и именитых аристократов, либо дворцовыми служанками, связанными различными правилами и обязанностями, а потому все время, подобно кроликам, загнанным в клетку, молча кивали и говорили осторожно, боясь допустить малейшую ошибку.

Чарли уже не раз сближался с девушками. Он с детства был окружен заботой и вниманием с их стороны. На второй день после коронации он поймал одну из красивых служанок, которая обслуживала его на протяжении нескольких лет, и сделал первый шаг на пути превращения мальчика в мужчину… Он был еще мал, но в его положении все это никому не казалось странным.

Вот только вокруг него, в основном, крутились очень серьезные барышни — вежливые, почтительные , осторожные…

В тот день, увидев Мусы, одетую в мужской костюм, с прелестным женским личиком и неутомимой энергией, а по поведению — почти дикарку, Чарли еще долго не мог прийти в себя и постоянно вспоминал ее.

Теперь в руках его лежал список приглашенных на новогодний банкет, и, подумав немного, он взял кисть и написал внизу еще одно имя.

Точнее, госпожу Лист он исправил на «госпожа Лист и ее сестры».

Он вдруг подумал: интересно, а как будет выглядеть та девушка в женском наряде?

Выронив кисть, Чарли погрузился в мечтания.

Он взмахнул рукой, и министр церемоний, почтительно поклонившись, поспешно вышел, а Чарли, снова взяв в руки меч, взмахнул им несколько раз. Но настроения упражняться больше не было.

В голове его снова и снова возникал образ той девушки, и он внезапно понял, что очень волнуется.

Обучавший Чарли фехтованию, разумеется, был дворцовым воином высшего класса. Его кандидатуру одобрил сам глава военного корпуса при двор, генерал Цзикэ, и мечом он владел просто потрясающе. Но, как человек несколько глуповатый, он, увидев, что маленький император размахивает мечом во все стороны, невольно нахмурился и принялся наставлять его. На разве мог Чарли в таком состоянии спокойно его слушать?

Учитель много ему говорил, но мальчик совсем его не слушал. Постепенно учитель стал проявлять неудовольствие. Он и не мог открыто сердиться на своего ученика, а потому встал перед ним на одно колено, сильно ударив им об пол, так что доски под ним раскололись на две части.

Только это привело Чарли в чувства. Увидев перед собой недовольное лицо учителя, он несколько присмирел и с невинной улыбкой спросил:

— Что-то не так?

— Ваше Величество, чтобы научиться владеть мечом, нужно всей душой отдаваться тренировкам, а Ваши мысли, кажется, далеки от Вашего оружия.

— У меня сегодня плохое настроение, — натянуто улыбнулся Чарли. — Достаточно, потренируемся в следующий раз.

Учитель обиженно вскинул голову.

— Ваше Величество, Его Высочество принц-регент строжайше наказывал мне упражняться с Вами каждый день. К тому же, совершенствование боевых искусств заключается в постоянном труде, а если тренироваться только когда есть настроение, то боюсь, что Вы не сможете достигнуть выдающихся успехов.

Здесь учитель совершил большую ошибку. Если бы он не упоминал принца-регента, то Чарли, может быть, и послушал его, но одно слово об его отце больно задело его, и юный император с раздражением воскликнул:

— Я — государь Империи! Разве я должен буду лично с мечом в руках воевать на поле боя? Упражнения мне нужны лишь только для поддержания здоровья, только и всего. Ха, если в самом деле случится война, то уничтожать врагов пойдете вы, воины, а иначе зачем вы мне нужны?

Лицо учителя стало красным от негодования. Если бы перед ним стоял простой ученик, он бы уже давно оттаскал его за уши, или как следует пнул под зад, но перед ним стоял сам император, самое важный и почитаемый человек в Империи, и учителю ничего не оставалось, как молча подавить свой гнев.

А Чарли продолжал буянить. Он громко закричал и бросил меч в лицо учителю, собираясь уйти.

Но в это время снаружи раздались шаги, и на пороге появились две очаровательные девушки.

— Брат!

Раздался нежный и звонкий голос. Принцесса Карина уверенной походкой приблизилась к Чарли, на лице ее сияла тонкая усмешка.

Чарли все еще сердился, но в конце концов он был уже достаточно взрослым да и очень любил свою младшую сестру, с которой вместе рос. Увидев Карину, он радостно улыбнулся и взял ее за руку.

— Зачем ты пришла сюда? Уже дочитала свои книги?

Принцесса слегка улыбнулась и хотела было что-то сказать, но сзади послышался кашель ее служанки.

Это было предупреждение. Улыбка исчезла с лица девушки, она отпустила руку брата и вежливо поклонилась.

— Ваше Величество.

Чарли рассмеялся, искоса поглядывая на учительницу женских церемоний.

— Ланьлань, ты ее этому научила?

Служанка вежливо поклонилась. Она была ответственной за заботу о принцесса. Когда Двэйн был назначен дворцовым учителем, первым, кто встретил его и обучил этикету, была как раз эта девушка.

Ланьлань, услышав вопрос Чарли, тут же кивнула и строго сказала:

— Ваше Величество, этикет необходимо соблюдать.

В душе Чарли был доволен. Многие во дворце по-прежнему считали его за принца, а его отца — подлинным императором, но Ланьлань четко знала, кто есть кто, и юному государю это пришлось весьма по душе.

— Хорошо. Ты прекрасно всему учишь.

В этот самый миг Чарли почувствовал, что кто-то тянет его за одежду. Опустив взор, он увидел сестру, которая во все глаза глядела на стоящего на коленях учителя фехтования.

— Брат… — с сомнением прошептала Карина.

— Пойдем, — нахмурившись, приказал Чарли. — Прогуляемся снаружи.

Он хотел было пойти, но принцесса покачала головой, не выпуская его одежду.

— Брат, не нужно так сердить учителя.

Чарли хмыкнул и ничего не ответил.

Принцесса Карина была умна не по годам. Несмотря на свой возраст, она сразу догадалась, в чем тут дело, тем более что она отлично знала импульсивный характер брата. Улыбаясь, она отвела Чарли в сторону и тихо сказала:

— Брат, ведь ты не принц, а уже император, а значит должен обладать соответствующими качествами.

— Какими, например? — усмехнулся он. — Посмотри, он вовсе не считает меня императором.

Принцесса нахмурилась и, подумав немного, тихо произнесла:

— Брат, я еще мала и много не понимаю, но недавно я вычитала из книг пару очень интересных фраз. Кажется, в них есть доля правды. Как вот например.

И она, сжав руку брата, важно продекламировала:

— Истинный государь борется без борьбы, повелевает без повеления, гневается без гнева.

Чарли тоже был не дурак, а потому сразу понял, на что она намекает. Он был все еще зол, но слова младшей сестры заставили его задуматься. Повернувшись, он подошел к учителю и, подняв свой меч, двумя руками протянул его ему.

— Учитель, — сдержанно, но очень мягко сказал он. — Я нарушил установленный этикет. Прошу простить меня.

И не обращая внимания на реакцию учителя, Чарли всучил ему меч и улыбнулся.

— Карина попросила сопровождать ее, на сегодня хватит тренировок. Завтра продолжим.

Сказав это, Чарли взял принцессу за руку, и они вместе вышли из покоев.

Учитель не знал, как реагировать на это. В конце концов, Чарли признал свою ошибку. Ведь он император, разве можно что-то поделать?

Поднявшись с колен, он печально посмотрел вдаль, в ту сторону, где только что скрылись Чарли и принцесса, и печально опустил голову.

А тем временем брат с сестрой вышли из дворца. За ними неотступно следовали Ланьлань и еще несколько слуг. Пройдя немного, Чарли вдруг спросил:

— Карина, ты только что сказала…как там… «Борется без борьбы, гневается без гнева»…

Принцесса весело рассмеялась.

— Император не должен показывать, что он сердит, а наоборот скрыть это в своей душе. Это и будет «гнев без гнева». Потому что гнев на лице — это всего лишь гнев, а гнев в душе — это уже величие.

Чарли вздохнул, искоса глядя на свою умную сестру.

— Где ты это вычитала?

— В книге, которую дал мне учитель.

Чарли сразу понял, что сестра имеет ввиду Герцога Тюльпана. На самом деле, к Карине было приставлено несколько дворцовых учителей, но во внеучебное время «учителем» она называла только одного Двэйна.

— Учитель некогда подарил мне «Всеобщую историю материка». Там на полях есть карандашные отметки и мысли самого учителя. Эти слова он написал на одной из страниц.

Чарли выслушал ее со сложным чувством. Он вдруг подумал:

" Ученость Двэйна не подлежит сомнению, это очень умный и талантливый человек. Жаль только, что когда я лично явился к нему с визитом, он не согласился мне помочь, а лишь наговорил пустых, ничего не значащих слов… Эх!«

В душе Чарли был очень недоволен Двэйном.

Надо сказать, маг и к Карине, и к Чарли относился одинаково хорошо, но юный император как будто смутно улавливал, что все же герцогу больше по душе Карина. На это не указывали какие-то определенные его слова или жесты, но в каких-то таких мелких вещах это все же было заметно.

К тому же… Надо признать, Карина и в самом деле была умнее своего брата, и с самого детства учителя наперебой нахваливали ее.

А если…

Если капнуть поглубже…

Если бы Карина была не девочкой, а мальчиком, то тогда… императорский трон наверняка бы достался именно ей!

Подумав об этом, Чарли вдруг напрягся, но потом быстро успокоился.

В конце концов, за тысячелетия существования Империи на троне ни разу не сидела женщина. А раз она женщина, то, какой бы умной она не была, у нее не было ни единого шанса добиться такой же власти.

Они медленно прогуливались по дороге, беседуя на разные темы. Оказывается, после всех уроков Карина успела съездить к принцессе Луисе.

Она приходилась им родной тетушкой, и Карина с детства была очень привязана к ней. Принцесса только что вернулась с северо-запада, и Карина очень любила периодически бывать у нее, слушая рассказы об обычаях и традициях далекого края, хоть у Луисы уже была близкая подруга, мисс Дайли.

Но та уже стала женой принца-регента. Мисс Дайли фактически использовала Луису, когда они были на северо-западе, и отношения их несколько испортились. К тому же, принцесса Луиса случайно узнала, что принц-регент страдает какими-то скрытыми заболеваниями, и настроение у нее было не самое радостное. То, что Карина каждый день бывала у нее, отвлекало ее от горестных дум.

— Ха, ты снова ездила к тетушке и выпытывала у нее о северо-западе? — усмехнувшись, сказал Чарли. — Ладно, хватит. Карина, раз ты любишь северо-запад, то когда ты подрастешь, а я начну вести политические дела самостоятельно, я подарю тебе земли провинции Нулинь. Она находится рядом с провинцией нашего учителя, то есть вы станете соседями!

Представив на миг, что у него когда-нибудь действительно будет власть над всеми делами в стране, Чарли невольно заулыбался, и глаза его довольно заблестели. Мрачное настроение как рукой сняло.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 580. Вечерний банкет**

Услышав его слова, Карина поняла, что Чарли не рассказал обо всем полностью. Она слегка улыбнулась и продолжила разговор с Чарли:

— Разве одного северо-запада недостаточно? Когда я вырасту, то хочу посетить много разных мест. Кроме пустыни на северо-западе, есть еще километровые степи, прекрасная Снежная Гора… А еще есть южные топи и большой океан… И то иностранное государство… Во время уроков учитель рассказывал многое об интересных местах. Когда я вырасту, то обязательно нужно посетить все места!

Не смотря на то, что Принцессе Карине было только лишь десять лет, но она говорила обо всем так убедительно с пламенной надеждой.

— Если тебе нравится, то я подарю тебе хоть что, Пустыню, Степи, Снежную Гору, весь юг, — посмеялся Чарли и довольный махнул рукой. В голове его вспыхнула иллюзия, что он стал главой Империи, обстановка, где в его руках находилась большая власть.

Он сначала хотели пойти в Императорский сад. Но дойдя до сюда, несколько императорских телохранителей вели чиновников из императорского дворца.

Заметив это, Чарли бездумно сказал:

— Хм, неужели отец заболел?

Но маленькая Принцесса ничего не ответила. Она только наблюдала за свесившими головы врачами. Она осознанно бормотала про себя:

— Кажется, в последнее время в императорском дворце сменилось немало врачей…

Ее голос был тихим, потому что она говорила это сама себе. Но Чарли ничего не заметил…

В этот Новый год совсем не было праздничной атмосферы.

В прежние годы в это время все улицы были изукрашенными, пышными, все магазины и торговые лавки были переполнены людьми. Товары с юга, пользовавшиеся особой популярностью, даже были выставлены на улицы. С самого начала Дворец императора, столица, был самым богатым городом на Континенте. Здесь каждый мог заработать кучу денег.

Но в этом году все движение было перекрыто из-за белого снега, к тому же на севере шла война. Поэтому на улицах в столице сейчас было так пусто и безжизненно.

Последний день 965-го года. Декабрь. Снегопад вроде бы прекратился. На пролегавшей дороге к Императорскому Дворцу уже были предприняты меры предосторожности против военного нападения. Территория находилась под полным контролем.

Кругом стояли отряды и экипажи богатых семей из Империи. Они направлялись на празднование Нового Года в Императорский Дворец.

Раньше в это время следившие за общественным порядком дежурные во дворце императора были слишком заняты, но в этом году на площади императорского дворца не было яркой церемонии и скопления любопытных горожан, ходивших туда-сюда — в такие холодные дни люди прятались в своих домах и грелись у огня.

На одном экипаже показался черный блеск узора семьи Герцога Тюльпана. Повсюду находились хорошо обученные кавалеристы Герцога Тюльпана. Они сидели верхом на одномастных строевых конях, а капитан гвардии Старик Смоук ехал впереди.

Дорога не была сложной. Находившиеся в стороне и отвечавшие за общественный порядок солдаты от скуки впадали в панику. Всю дорогу была тишина. Только был слышен хруст снега под давлением колес.

Когда они прибыли во Дворец, постепенно стало чувствоваться атмосфера праздника. Ворота Дворца широко распахнулись. Было непонятно, сколько экипажей остановилось снаружи. Все авторитетные министры, крупные богатые семьи. Около сотни повозок вместе с разными флагами были выстроены вместе. Наконец-то показались знакомые персоны.

Когда экипаж Двэйна подъехал к воротам Дворца, он не остановился. Потому что его ранг был особенным. Другие семьи должны были останавливаться перед воротами Дворца. Даже если ты очень авторитетный человек, то все равно должен остановить повозку, выйти из нее и пешком войти во Дворец.

Но Двэйн отличался от них. Он занимал скрытное, величественное и наиболее влиятельное положение в Империи. К тому же он еще болел и был связан родством с императорской семьей. Поэтому в Императорский Дворец отдали приказ, пропустить экипаж Двэйна прямо в Императорский город. В Империи, кроме Принцессы и еще некоторых влиятельных князей, все шли по заснеженной земле.

Экипаж Двэйна постоянно ехал по одной стороне от Дворца. Как только повозка остановилась, ответственный человек приобнял Двэйна и посадил его в специальную подготовленную инвалидную коляску. А Вививан и Джоджо были одеты в праздничные наряды, стояли с двух сторон от Двэйна.

В этот вечер во Дворце также появилась Муза. Чарли сильно хотел увидеть в ее красивом наряде. Но к его разочарованию, она выглядела, как кавалерист, снаружи на ней был надет пунцовый плащ, а под ним были легкие доспехи из шкуры дикого зверя и тонкий ватный халат. На ногах была пара высоких кожаных сапог, за поясом был длинный меч.

В те годы, когда Жолинь жила в Императорском дворце, Двэйн специально одевал ее в наряд амазонки, Муза с самого детства была мужеподобной. Ей не нравилась женская одежда. Такой наряд больше всего подходил ее намерениям и желаниям.

Когда прибыл Двэйн, супруга Листер уже давно была на месте. Она ожидала в гостевом боковом зале и не выходила оттуда — она специально это сделала.

Супруга Листер только дождавшись Двэйна, вышла наружу. Вместе с семьей Герцога Тюльпана показалась на банкете. Это означало, что семья Листеров была тесно связана с семьей Герцога Тюльпана, и они были союзниками.

Однако мисс Энджел за последние несколько лет стала еще более молчаливой и не явилась на банкет. Сюда пришла только Муза вместе с старшей сестрой.

Принц-регент и Император пока что не пришли. На банкете все громко разговаривали, но когда сюда приехал Двэйн на своей инвалидной коляске, кругом наступила тишина.

Каждый человек машинально посмотрели на сидевшего около входа самого престижного молодого в Империи, но заболевшего тяжелой болезнью Двэйна. Он длительное время не появлялся среди людей.

Двэйн лениво сидел на коляске, его лицо было желтоватого цвета — он специально намазался, чтобы придать себе еще больше болезненного вида. Он еще специально завернулся в шерстяной плед.

Он въехал вовнутрь банкетного зала. Везде было очень тепло, потому что снаружи было несколько отделений с печами.

После того как он заехал, по бокам сразу же появились почтительные слуги. Они взяли пальто у гостьи Вивиан. Вивиан и Джоджо впервые появились в императорском дворце. Они были изумительно красивыми.

Каждому человеку было известно, что у Герцога Тюльпана было две близких подруги. Они были волшебницами. И ради них Герцог Тюльпан когда-то в прошлом даже отказался породниться с императорским домом.

Сегодня, когда позади Двэйна люди увидели этих двух сестренок, то у всех словно замерло дыхание, выражение их лиц словно означало «так вот, оно в чем дело!»

Если бы не эта несравненная красота, то Герцог Тюльпан не стал бы отказываться от родства с императорским домом!

Вивиан была одета в белое нарядное платье. Она выглядела очень просто. Но ее простота была искусной. Она делала ее похожей на безмятежную и чистую орхидею. Ее пышные волосы вились, и их запах соблазнял людей.

Джоджо сильно привлекала внимание людей. Эта горячая девчонка была одета огненно-красную длинную юбку. Тот красный цвет был похож на огненное пламя и соответствовал ее нраву и характеру. Ее лицо было выразительным и красочным. Она была похожа на искушающего демона.

Присутствовавшие гости-мужчины конечно же обратили внимание на этих дам. Но все понимали, что это было запретное табу Герцога Тюльпана. Поэтому никто не смел пристально разглядывать этих женщин. К тому же… Могли ли обычные люди заполучить этих двух волшебниц?

Были девушки, которые увидев этих двух красавиц, стали ощущать свою неполноценность.

Супруга Листер стояла позади и выглядела очаровательно, словно юная двадцатилетняя девица. Изначально она и Муза считались первыми красавицами в Империи…

Но после приезда Двэйна, стало четыре красавицы, от которых невозможно было оторвать глаз.

Габриэль тоже был празднично одет. Этот молодой человек выглядел очень решительным и талантливым. Черная парадная форма вплотную сидела на его теле. Его телосложение было крепким. Он собственными руками держал коляску Двэйна и катил его. Они вместе встали посередине ковра. И аристократическая знать сразу же окружила их, чтобы получить расположение Двэйна.

Это подхалимство вот Герцога Тюльпана, почему нельзя заниматься этим в обычные дни! Двэйн, улыбаясь, покивал головой, а затем сразу проехал вперед, заняв свое место в зале.

Кроме главного канцлера, который сегодня не явился, и Двэйна никто не имел занимать главное места в зале. Никто даже не осмеливался садиться.

Как только Двэйн занял свое место, то рядом появился человек, который со смехом сказал:

— Двэйн, я все еще думаю, что если бы ты не приехал на этот вечер, то было бы очень скучно.

Обернувшись, Двэйн увидел перед собой министра казначейства. Этот старикан выглядел недурно. Позади него еще стояла молодая красивая девушка. Она сильно смущалась, когда смотрела на Габриэля — потому что она была его невестой, мисс Аоси.

Аоси приехала, чтобы посмотреть церемонию. Габриэль покраснел и тихо вздохнул «брат». Глазами он смотрел на Музу, но она не обращала на него никакого внимания и только смотрела по сторонам.

Компания старых знакомых, таких как Камисилуо или граф Билли еще не приехали. Орки с горы Дэлашань тоже не явились сегодня. Говорят, что они были отправлены в тыл боевого участка, на север, чтобы собирать новые ресурсы.

Двэйн обменялся несколькими фразами со старыми знакомыми. И как раз в это время в зал вошел изысканный аристократ, на вид ему было около пятидесяти лет:

— Здравствуйте, Герцог Тюльпан! Мы с вами встретились впервые, но Ваше имя постоянно на слуху у меня!

Двэйн посмотрел на этого человека. Внешность этого человека была особенной. Не смотря на то, что ему было около пятидесяти лет, но Двэйн понимал, что это был результат правильного ухода за собой. В реальности этот человек был намного старше, чем выглядел.

Этот человек был одет в роскошный наряд. На пальце правой руки был надет огромный перстень с драгоценным камнем, который стоил не меньше двухсот тысяч золотых монет. Не смотря на то, что ему уже было много лет, он по-прежнему был энергичным. Его тело было в отличной форме, не было выпученного живота, как у других аристократов. На лице была легкая притягательная улыбка — он выглядел, как настоящий воспитанный богач. Его взгляд был загадочным и холодным. Он выглядел очень элегантно, словно великий деятель, привыкший ставить себя высоко.

И хотя тон его речи был вежливым, но без высокомерия и заискивания, звук был нежным, у него был приятный баритон. Он разговаривал образцово, без акцента. Сложно было догадаться, откуда он был родом. Все это говорило о том, что он был настоящим аристократом.

Двэйн был немного напуган. Затем он, нахмурив брови, сказал:

— Этот человек…

— Хе-хе, ты долгое время не появлялся среди людей, это его превосходительство Гаочжа. Императорский граф. В последнее время он был титулом маркиза при императорском дворце. Господин Гаочжа прибыл из южных земель. Вы еще не знакомы, — посмеялся Канцлер казначейства. Он заметил, что лицо Двэйна стало озадаченным. Затем шепотом сказал одну фразу:

— Господин Гаочжа из старшего поколения семьи мисс Дайли и генерала Аэрпая.

Услышав это, Двэйну сразу же стало все понятно.

В настоящее время Аэрпай был единственным политическим противником Двэйна. Его положение не было таким же прочным, как у Двэйна. У Герцога Тюльпана была поддержка со стороны семьи Роулинг и Листер.

В конце концов, сейчас он был настоящим командиром императорского полка. Но по сравнению с этим огородным пугалом у него не было столько военной власти.

Этот Гаочжа был старшим в семье Аэрпая. По всей вероятности он был даже главой рода. Тогда… он тоже был политическим противником Двэйна.

Двэйна холодно смеялся про себя. С виду он вел себя вежливо и учтиво. Этот Гаочжа сам не знал, зачем старался расположить к себе Двэйна. Казалось, что они уже стали друзьями, были доброжелательными и обменялись фразами.

Министр казначейства по доброй воле напомнил:

— Наступит Новый Год, боюсь, что Гаочжа вступит в должность генерала-губернатора провинции Риал.

Генерал-губернатор провинции Риал?

Услышав это, Двэйн сразу же нахмурил брови.

Провинция Риал тесно примыкала к равнине, на которой проживала семья Роулинг. В течение долгих лет большая часть генералов-губернаторов провинции Риал находились в дружеских отношениях с семьей Роулинг. Если бы между соседствующими территориями существовала вражда, тогда бы возникло много трудностей.

Для Двэйна провинция Риал несла особое значение: она находилась на юго-востоке, и тут был крупный портовый морской город. До этого любой морской флот Двэйна, коммерческий или торговый, проходил через портовые города провинции Риал. Даже одна эскадра Двэйна имела постоянное местопребывание в одном из портовых городов провинции Риал. Еще Двэйн купил там один морской порт.

Но сейчас… Генералом-губернатором станет человек, который является главным политическим соперником Двэйна…

О чем только думает этот Принц-регент?

Подумав об этом, Двэйн еще больше нахмурил свои брови.

У этого Гаочжа было превосходное поведение. Его манера поведения была очень образцовой. В каждом его движении была манера поведения человека из богатой семьи.

В это время раздался ритуальный звук, и в зал зашла императорская семья.

В прежние времена было по-другому. В этом году принц Чэнь и Чарли были одеты очень нарядно. Принц Чэнь собственноручно подвел собственного сына к залу. На голове Чарли был головной убор императора. Но… Символ императорской власти — скипетр до сих пор находился в руках Принца Чэня.

Он восходил на сцену легко и торжественно. После того когда Принц Чэнь поднялся, он немного посмеялся и мелодичным голосом объявил:

— На этот праздник Генерал Росток с северной передовой линии прислал нам Новогодний подарок. Это северный скакун.

Говоря это, он взял из рук своего подчиненного красное кожаное изделие:

— Весть о победе!

Голос Принца Чэня был радостным. Он еще более громким голосом объявил об этом.

Но когда Двэйн услышал об этом, то невольно нахмурил свои брови…

Победа? Хм… Очень странно!

Двэйн держался за перила своего инвалидного сиденья и еще плотнее прижался к ним руками. Ему сразу же пришло в голову, что пару дней назад из северных земель Генерал Андрэ присылал доклад и еще тот генерал Лонгботтом присылал тайное письмо…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 581. Удар кинжалом**

В письме генерала Андрея , со всеми чувствами сожаления и угрызения совести, и неким испугом, он отчитывается о случившихся событиях Двэйну. Главным образом, о том, что Двэйн отправил десять хорошо обученных десептиконов. В ходе вступления в должность возникли потери. Генерал Андрей очень хорошо помнил — Двэйн с самого начала настойчиво наказывал, чтобы эти десять человек стали будущими командирами. Каждый из них является человеком государственной важности. Но сейчас… Зиг и другие, кто впервые выполняет миссию, нанесли ущерб. Два члена отряда Десептиконов были убиты — они были элитой ордена Десептиконов. Двое погибли на поле бое, один из них несколько лет следовал по стопам Двэйна, являясь его учеником. С самого основания школы магии, он был учеником Хогвартса, затем последовал за Двэйном на северо — запад, можно сказать, как прямой его потомок! К тому же, когда Двэйн увидел имя «Лохарт», наступила долгая пауза, он хорошо помнил этого молодого парня. Не потому что он служил верой и правдой Роландам, и не потому что его отец был плотником в доме Роландов. И уж точно не потому что он когда-то наградил этого парня магическим перстнем.

А из-за этого. Этот парень из отряда Десептиконов, которого все обожают, был звездой надежды там, на северо-западе. Этот парень столкнулся с принцем драконов — золотым драконом! Унего была безупречная подготовка, хорошая обучаемость. Он был смышленный и решительный. Он выделялся среди большой толпы старых десептиконов, и втиснулся в десятку отобранный офицеров, отправленных на север. У него был потенциал.

Ситуация на фронте была не оптимистичной. До этого народ нанес внезапный удар по имперской флотилии. А затем еще два удара, но империя не стала выяснять про подводные сооружения виновников нападения. А еще и воздушные. Также появились и эльфы, хотя так и не понятно какие мысли в голове у Лосюэ, так как эльфы так и не вступили в войну официально. Главным театром военных действий так и оставался форт Касперского. Главные силы, орки и эльфы, кажется чего-то ждали… В письме Андрея подписался и Зиг, который также считал себя виноватым. Двэйн был раздражен, но понимал что на фронте все нестабильно, и он не может обвинять их в такого рода происходящих событиях.

Секретное письмо Лонгботтама было простым. Этот толстяк убежал руководить материковыми повсеместными наемными войсками. Этих войскпостепенно становилось больше.Однако, линия под командованием генерала Ростока, кажется, была одной из самых первоклассных. Воины произошли из разных мест материка, Лонгботтом многократно просился на фронт — но его не пускали, а держали в военном лагере дабы избежать излишних затрат на провиант и прочее. Толстяк заскучал и поэтому загорелся деятельностью. Он побежал к генералу Андрею, полагаясь на его дружеские чувства.Он хотел организовать «разведывательный батальон», под лозунгом военно-воздушных сил.

Андрей согласился на притязания толстяка, в итоге все-таки из рук передал ему воздушное судно. В результате, Дерзкий Лонгботтом , неожиданно собрал пятьсот войско из пятиста человек. Отправился, воспользовавшись воздушным судном. В отчете главнокомандующего этот парень прихватил с собой людей и на судне отправился сначала на восток, затем на север, обходными путями, минуя главную крепость на севере. С восточной крепости на север, в конце концов приземлились на территории, оккупированные врагами.

Данные обстоятельства заставили Двэйна смеяться и плакать одновременно — этот толстяк вопреки ожиданиям, создал первую в истории Роландов воздушно — десантные войска?! Естественно, этот толстяк не знал, что его своеволие увенчается успехом и он создаст воздушно-десантные войска«, однако он высадил пятьсот человек на оккупированные земли. Эти пятьсот человек прежде занимались контрабандой или же работали в наемных войсках.Говоря о силовом потенциале все воины были низкого-либо же среднего ранга.

Толстяк собрал эти пятьсот человек, поделил их на несколько взводов, определил время и место встречи. Воздушное войско оговорило условия , в положенное время приземлиться в точке сбора. Воздушное судно поднялось в небо, и этот толстяк отдал приказ высадиться на вражеские земли и рассыпавшись по земле свирепствовать, как крысы.

Эта группа военных заняла на фронте атакующую позицию. Определенно это был не обычный оппонент на поле битвы, будь они еще и отлично обучены. У них есть способность к выживанию, немало людей отважилось продвигаться в ледяные леса и южные болотные трясины. Перестало быть проблемой — вырыть окоп или вести партизанскую войну. Приблизительно за пять дней, этот „летучий отряд“ сбил немалое количество волчьей кавалерии орков, разорили провиантные запасы орков. Впечатляющие результаты. Со слов толстяка, когда ты нападаешь на вражеские земли, ты не можешь использовать регулярную армию., ты должен стать бандитом, управляя бандой разбойников! Заниматься контрабандой. Однако стратегия толстяка проста: мчаться напролом! Такой метод хорош для этих наемников: ведь они изначально были бандитами-разбойниками. Они разбежались как саранча, за три дня провернули немало дел. На третий день противники обнаружили этот отряд, и направили на них волчью кавалерию. Несколько дней воины рыли окопы и устраивали засады, маскировались и рассредоточивали войска, пока волки в конечном итоге не вышли на их настоящий след. В тот раз эта группа успешно завершила операцию и вернулась в точку сбора. Ониподготавливались взять реванш.

Если сказать, что все закончилось тогда, то этот воздушно-десантный отряд во главе с толстяком могут быть названы успешным поворотом в войне. Они могли попасть в военную историю, чтобы их изучали в будущем.

Но, однажды они были пойманы. На этот раз эльфами!

Летая перед лицом эльфов, они были сбиты. Они пытались убежать, кто куда, но прекраснопонимали, что в этот раз их настиг злой рок. Но несмотря ни на что, толстяк был готов бороться. В итоге, эльфы с крыльями окружили их, но не атаковали, они направили переговорщика. Изначально толстяк думал, что они будут настаивать сдаться, и он был готов не принимать их условия. Но кто бы мог подумать, что противники не будут пытаться склонять к капитуляции. Эльф, которого отправили говорить вынес свое предложение толстяку:

— Я прибыл от короля эльфов с посланием: „Я наслышан, что Лонгбаттом один из лучших военачальников в клане Тюльпанов. Я обращаюсь со всеми благородными побуждениями. Пожалуйста, передайте о добрых намерениях короля эльфов и что он ожидает встречи с Герцогом Тюльпанов, ведь рано или поздно опять встречаешь знакомого человека!“

У толстяка был туман в голове, однако после этих слов, эльф улетел, а их отряд благополучно вернулся обратно! Он боялся смерти в тот момент, но все обошлось, враг ушел. Эльфы-лучники больше не кружили над ними… все вздохнули с облегчением. После возвращения, толстяк издал указ, всем вернуться с поля боя и объявил запрет на распространение новостей об этом инциденте. И никто не мог покидать военный лагерь. Затем толстяк написал письмо и отправил его с гонцом в столицу империи для Двэйна.

Двэйн прочитал письмо, внезапно его сердце наполнилось сомнениями! Король эльфов — Лосюэ, парень от которого никуда не спрятаться. Если погибнет этот толстяк Лонгбаттом, то Двэйн нигде не найдет более сильного генерала.

Что означает, сказанная в конце фраза Лосюэ „рано или поздно опять встречаешь знакомого человека“. Обе стороны воюют не на жизнь, а на смерть, и нет никаких просветов в этой борьбе. Сейчас король эльфов проявляет снисходительность… можно ли так считать? С какой целью он это делает? Двэйн задумался о содержании двух писем. Он прерывисто слышал регента Чэня, который стоял на высокой террасе и напевал фронтовой мотив „весть о победе“. Совершенно очевидно, что эта песня о победе — произведение генерала Ростока. Этот старый генерал весьма крепок, и уже много лет держит в руках крупные воинские силы. Он принимал личное командование на севере империи. Много лет он имеет большое влияние в армии. Росток также смыслит и в правилах на политической арене. Он понимал, что война началась в начале года, а сейчас уже конец. Согласно традиции, необходимо преподнести во дворец императора подарок, чтобы власти были в хорошем настроении. Но что же отправить в качестве подарок, находясь на фронте? Что осчастливит людей столицы? Щедро раздаривать деньги? Будучи командиром тебя обвинят в коррупции.

Когда приближается следующий год, какой еще подарок может обрадовать больше, чем победа? Такие новости будут как глазурь на торте.

„Пять дней назад у нас было в общей сложности шесть тысяч солдат в Четвертой кавалерийской дивизии штурмовиков. Шесть дней назад наша армия вступила в битву с врагами над степными просторами. В этой битве мы шесть раз разбили врага, обезглавили более трех тысяч противников, взяли в плен двух глав врагов, взятые в плен воины отказались от пищи и умерли за три дня. Здесь приложен список заслуженных солдат и рыцарей. Мои поздравления империи!“

Регент улыбнулся и прочитал новости публике. Когда он закончил читать, толпа закричала: „Победа фронта, да здравствует империя! Мудрые и могущественные Его Высочество принц-регент, Его Величество император!“

Холл был полон криков радости, люди ликовали. Двэйн в ээтот момент взглянул на принца Чэня, в сердце он понимал, что в этой вести о победе есть свои подводные камни. Битва в поле? Росток прежде не шел на такие риски.

Пока Двэйн размышлял об этом, рядом он услышал чей-то кашель, это был старик Чад, который смотрел ему в глаза. Внезапно он мягко сказал:

— Герцог, солдаты выиграли войну, но Вы не выглядите счастливым».

Двэйн взглянул на старика и спокойно сказал:

-Победа — это конечно большая честь, но все не столь очевидно. Боюсь, что другие этого не понимают, — говоря это Двэйн разозлился в душе и колко ответил, — генерал Росток храбро атаковал врага, он совершил подвиг… однако, на западной крепости генерала Алпая еще нет продвижения. В отличие от прошлых лет, в этом году Чэнь , который боится за престиж сына, воздал славу маленькому Чарли. Он был доволен всем сердцем, спустился под музыку на трон — ох, сколько аристократок глазело на этого двенадцатилетнего мальчика. Он император и еще так молод! Он не был женат! А если бы мог… то это была бы самая высокопоставленная девушка. Прежде Двэйн был объектом, которого все обхаживали, сейчас наконец этот маленький император получает все блага и внимание. Маленький император подошел к Двэйну, перед многочисленной толпой, поклонился перед миссис Листер, с теплой улыбкой произнес:

-Пожалуйста.

Между тем Двэйн и его брат Джибри нахмурили брови. Джибри нахмурился из-за зависти — этот смелый ветреный паренек, сегодня вечером первый пригласил Маркизу танцевать. Двэйн смотрел в глаза маленького императора, и в большей степени убедился в своем предположении . Вспомнил мысли брата о Маркизе… да, это не очень хороший знак. Императорская знать славится своей репутацией. Он был обеспокоен за свою сестру, когда видел как маленький император привстал на колено перед этой умной девушкой. Джибри давно положил глаз на Маркизу

Джибри младший брат Двэйна, они оба в хороших отношениях. Власть Двэйна и наследство Джибри в семействе Роландов гарантируют им блестящее будущее.Женись он на миссис Листер, он станет ближе к семье Двэйна.

Но император уже встал на колено…

Хоть родословная и происхождение императора более благородна, чем у графа Роландов. Но вряд ли это выглядит так во взгляде миссис Листер. Двэйн считает, что миссис Листер достаточно умна, и он давно видит ее в императорской семье. Чарли слишком мал, чтобы занять трон, принц регент полон сил и энергии. В ближайшем будущем грядет опасность в борьбе за власть! Умнейшая миссис Листер, видишь ли ты опасность в будущем? Сейчас лучше держаться подальше от императорской семьи. Это лучшее решение, чтобы избежать участия своей семьи в борьбе за власть!

Маркиза взглянула на маленького императора, на лице не было улыбки, она лишь на мгновение нахмурилась и тихо сказала:

— Извините, Ваше Величество. Я не умею танцевать.

Я не умею танцевать… Я не умею танцевать!!! Я не умею танцевать??? Чарли услышал это , и выглядел так будто его окатили ведром с водой. Лицо стало таким уродливым — кто это? Это император! Господин мира! Тот, кто выше всех людей!

Она…она осмелилась отказать ему? Не умеет танцевать? Бред. В аристократской семье церемониальный танец — обязательный курс для каждого. Что значит не умеете танцевать?

Чарли был немного зол. Он плохо мог себя контролировать. Однако он был не глуп, его лицо смягчилось, он улыбнулся Маркизе покачал головой и оставил ее. Почему она отвергла меня? Я же настоящий император. Согласно этикету он должен был выбрать другую даму для танца, но окинув взглядом аристократок, Чарли направился к … собственной сестре! Принцесса Карина ожидала это, она не стала ждать, когда Чарли дойдет до нее и вышла сама. Из толпы доносились ахи и вздохи, ведь все помнили, как Двэйн приглашал Карину.

-Брат, перестань грустить.

Карина и Чарли кружились под музыку. Маленькая принцесса успокаивала его.

— Может быть маркиза и правда не умеет танцевать.

Лицо Чарли сохраняло эту церемониальную улыбку. Но глаза были угрюмы. Он сам себе пообещал, что увидит как она танцует сегодня ночью! Вся знать восхищалась танцем принца, Однако Двэйн зевал в инвалидной коляске — он мог представлять танцевальныедвижения лишь в своих мыслях.Какая досада! Вдруг сидящий на троне Чарли внезапно кашлянул два раза. Двэйн вздрогнул и украдкой взглянул на бледное лицо Чэня. Кажется Чэнь оканемел, рядом стоящие слуги сразу принесли ему чашку чая. Они сидели недалеко друг от друга и нос Двэйна сразу почувствовал знакомый запах… Ледяная ягода! Действительно Ледяная ягода! Но… Есть ведь и другие лекарства! Чэнь съел две, сделал попытку встать, но он был бессилен и снова сел на миг. Улыбнувшись людям, он сказал

— Есть еще некоторые дела, мне нужно идти.

После этого, окруженный толпой, он покинул зал. Двэйн наблюдал как он идет, хоть он его шаг был уверенный, но он словно плыл. Он ушел, и никто не обратил на это внимания, но Двэйн испытывал беспокойство. Его болезнь уже достигла критического состояния? Пока он размышлял дошла очередь до танца Двэйна, но он находился в инвалидном кресле. Поэтому очередь переходит к Камисиро. Камисиро — муж внучки старого министра, сам он сейчас является военным министром. Его статус обязывал станцевать первый танец. Двэйн все так же сидел в раздумьях, как вдруг к нему подошел слуга с задней стороны и произнес тихо:

-Ваше превосходительство, принц регент ожидает Вас на разговор.

Двэйн покачал головой и сказал:

-Хорошо

Джибри все слышал и принялся помогать с инвалидным креслом, как слуга прошептал:

-Принц ожидает Вас одного.

Двэйн улыбнулся и произнес:

-Хорошо, останься здесь, я сам. Помогите мне с коляской, — сказал Двэйн слуге.

Двэйн покинул холл с задней двери. Банкетный зал остался позади, оттуда доносились лишь звуки музыки. На улице было достаточно холодно, Двэйн заметил что слуга очень худой и произнес:

-На улице так холодно, вы наверно замерзли.

Произнеся это, Двэйн вынул из-за пазухи листовое золото и передал слуге. Тот был изумлен, но в суматохе забыл поблагодарить герцога. Он нервничал и не нал, это Двэйн так великодушен или погода и правда такая холодная.

-Разве мы не отправимся в учебную комнату Его Высочества? — Двэйн посмотрел на дорогу и заметил, что движется в неизвестном направлении.

-Его Высочество позвал вас заблаговременно, он появится здесь с минуты на минуту, — ответил слуга осторожно и доставил Двэйна до тихого, спокойного места при дворце. Двэйн прежде не бывал в этой палате, она была маленькая, но достаточно красивая. Пол был устлан коврами, горел камин и было очень тепло. Двэйн был доставлен в это место, слуга откланялся и удалился. Двэйн остался один и размышлял. О чем же хочет поговорить принц? Весьма волнующий вопрос. Его сердце учащенно билось. А что если Чэнь хочет поведать о своей болезни? Нет…конечно нет! Он не может поведать о такой большой тайне… А если может? Как реагировать Двэйну. Погрузившись в свои мысли, время текло очень медленно. Дверь распахнулась и в зал зашел слуга, с чашкой чая и несколькими тарелками с закусками. Двэйн смутился, все это казалось странным для него. Этот слуга… похоже… Да, он выглядит как храбрец. Его телосложение, как у императорского телохранителя, он действительно слуга? Когда он ставил чашку чая, Двэйн заметил на его пальце толстый перстень! Двэйна словно поразил удар молнии, он резко подскочил на ноги! Но лишь на мгновение!

Поставив тарелку, он внезапно извлек оттуда сверкающий кинжал, и ловко приставил его к груди Двэйна! Было видно, что клинок кинжала окрашен ядом! Действия этого человека были весьма проницательны.

Это зло! Первоклассный воин! Подосланный убийца!

Удар! И кинжал пронзил халат Двэйна! Уколов грудь Двэйна!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 582. Замысел убийства зимней ночью**

Со своей болезнью Двэйн потерял свою главную опору: духовную силу! С утратой духовных сил Двэйн стал менее чувствительным. Случись этот инцидент раньше Двэйн сразу бы почувствовал опасность, он всегда раньше чувствовал намерения людей их злые помыслы. А сейчас его внутренняя способность чувствовать людей, стала совсем обычной, поэтому он не успел отреагировать на убийцу. Кинжал уже пронзил халатДвэйна. От свирепости халат Двэйна тут же был разорван, а волокна кружились в воздухе. В глазах убийцы читалась злоба, его руки немного дрожали, держа в руках кинжал. Даже деревянное инвалидное кресло не выдержало напора кинжала. Единственная мысль, которая пробежала в голове Двэйна: это наемный убийца!Кто хотел его убить? Принц регент? Чэнь хотел убить его? Кажется, оба этих человека застыли на мгновение. Как только клинок проткнул одеждуДвэйна его тело охватило безумие. Убийца убедился, что уже почти достиг результата, но вдруг его лицо резко поменялось! Он держал в руках кинжал и понимал, что вот-вот острие проткнет грудь Герцога клана Тюльпанов, однако он не может его воткнуть. Он уже выпустил всю свою ярость, одежда Двэйна разорвана, коляска сломана, однако он так и не мог вонзить кинжал в его грудь.

На мгновение убийца застыл.

-Кто отправил тебя? — внезапно Двэйн успокоился и холодным тоном спросил.

Убийца решительно приблизился к Двэйну, сжал кулак и приставил кинжал к его сердцу!

-Кто тебя отправил? — спросил Двэйн, а его лицо выглядело так словно он погружается под воду.

Убийца ничего не ответил, внезапно он опять взмахнул кинжалом и в этот раз он был напротив глаз Двэйна. Глаза — одна из самых уязвимых частей человеческого тела. В этот момент Двэйн пошевелился. Хоть он уже и потерял волшебные силы, но тело еще помнит…это как один маг, не владел был техникой использования магии. Несомненно, сейчас Двэйн очень слаб. Однако, если кто-то решил убить его, то сейчас не лучшее время! Потому что его тело очень закаленное. По словам старого Криса, только очень сильное создание, с божественными силами способно навредить Двэйну. Двэйн положил ладонь на перила инвалидного кресла. Оно вывернулось, и возникли два изумрудных луча, которые приподняли убийцу, после этого зеленый свет рассеялся. Он выпучил глаза, после чего упал на землю. Двэйн холодно взглянул на убийцу:

— Кто! Отправил! Тебя! Сюда!!!

Убийца лежал на земле и кажется не мог поверить, что он не смог убить противника? И даже оставил царапинки? Он определенно сильный маг! Внезапно убийца укусил себя! Из его рта потекла синяя необычная синяя кровь, он выпрямился, последний раз вздохнул. Двэйн тихо сидел, уставившись на труп.

Это ловушка!

Не удивительно, что этот убийца все время был напряжен и дрожал…надеясь на то, что противник никому не нужен, он отвел его в это глухое место.

Может это регент? Или может принц? Двэйн не охотно в это верил, он не хотел портить отношения с маленьким смышлёнымпринцем? Есть ли у Чэня мотив на убийство? Двэйн задумался… и понял, что есть! Чтобы в случае своей смерти, он прочистил дорогу к власти для собственного сына! Но нет…это не он… Если бы Чэнь нанял убийцу, то не такого простого, а дворцового мага! Двэйн попытался успокоиться, выпив чашечку чая. Вдруг в холл ворвались слуги дворца, и увидели лежащее на полу тело и герцога тюльпанов, сидящего в кресле. Двэйна схватили дворцовые рыцари и маги в красном и доставили его в библиотеку Чэня. Принц уже был в курсе произошедшего, в его комнате пахло лекарствами и он забыл проветрить комнату.

-Как это произошло? — спросил Чэнь.

Двэйн холодно и спокойно рассказал все, что произошло. Чэнь тут же дал указания нескольким рядом стоящим слугам уйти. После этого император подошел и взглянул Двэйну в глаза:

-Это был не я!

Он словно догадывался, что Двэйнагложут сомнения о этому поводу. Но не стоит сомневаться в словах умнейшего человека.

— Это был не я. Я не хочу убить тебя.

В комнате царила мертвая тишина. А убийца уже был мертв. В такупогоду, труп человека очень быстро окоченел. Двэйн подумал, что тот человек использовал стратегию привлечения внимания. Чэнь был очень зол, зол настолько что не оставалось сомнений, что он не притворяется. Однако в душе Двэйна все так же были сомнения. После того как все придворные разошлись, Чэнь повернулся к Двэйну и сказал:

-Я не знаю то делать дальше…кто-то хочет тебя убить, и это правда не я!

-Я знаю, — покачал головой Двэйн, и сказал тепло, -я тебе доверяю.

Чэнь почувствовал облегчение:

-Ты не можешь здесь оставаться так долго, следует вернуться в бальный зал. Словно ничего и не произошло. К счастью ты жив! Случись с тобой что-то непредвиденное, я боюсь… Я вернусь с тобой, ведь подосланный убийца сказал, что я вызвал тебя на разговор. Так никто не догадается о случившемся.

Вскоре, эти двое вернулись в банкетный зал, где также играла музыка и танцевала аристократия. Лицо Двэйна было спокойным, с легкой улыбкой, как будто ничего и не случилось. Однако, он изменился в лице, когда увидел Чарли! Чарли нервно сжал кулаки, а в его глазах читалась ярость. Двэйн увидел, что его брат Джибри танцует с Маркизой и что-то шепчет ей на ушко. Лицо Маркизы было холодным, хотя взгляд немного оттаял. Глядя на танцующую пару, Двэйн вдруг внезапно понял, что его одолевают жуткие головные боли!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 583. Действительно очень жаль**

Когда Двэйн вышел из дворца, было уже далеко за полночь. На лице его отражалась скука.

Императорский банкет продолжался, но Двэйн еще раньше потерял к нему всякий интерес и уж тем более не хотел делать вид, будто ему интересно.

Все знали, что Герцог Тюльпан еще не оправился от затяжной болезни, а потому никто не счел его ранний отъезд бестактным поступком.

Увидев, как Двэйн выходит из зала, госпожа Лист и ее сестры последовали за ней, а принц Чэнь и маленький император вызвались проводить их, чтобы уход Двэйна не выглядел столь внезапным.

Как только парадные двери с шумом захлопнулись за ним, вежливая улыбка тотчас исчезла с его лица. Беспокойным взглядом окинул маг погрузившийся в сумерки двор.

Он поднял взор и посмотрел на небо. Над огромной придворцовой площади завывал ветер. На улице было прохладно, и хоть Двэйн сам почти ничего не чувствовал, но видел, как кутались в свои легкие накидки Джоанна и Вивиан, а потому, мягко улыбнувшись ,сказал:

— Поехали домой.

Двэйн посмотрел на следовавшую за ним госпожу Лист, и та только коротко кивнула. Она тоже была встревожена, а потому на прощание лишь натянуто улыбнулась.

После их ухода во дворце по-прежнему играла музыка, и принц Чэнь, сидя на почетном месте, с наслаждением наблюдал за гостями, а Чарли, наоборот, казалось, утратил к происходящему всякий интерес, и ему не терпелось уйти.

Гаоча, родственник императрицы, проживающий на юге, держал в руке бокал, периодически чокаясь со своими сослуживцами. В какой-то момент взгляд его упал на сидящих рядом принца и императора, и зрачки его странно блеснули.

Так, неторопливо и со всеми любезничая, он прошел сквозь толпу и очутился в углу зала, где тихо позвал своего самого преданного слугу. Оглядевшись по сторонам, Гаоча тихо прошептал:

— Герцог Тюльпан только что прошел в дальнюю часть дворца. Должно быть, что-то случилось. Найди способ выяснить, что.

Слуга с сомнением покачал головой. Гаоча гневно прохрипел:

— Болван! Разве ты не заметил, что когда Двэйн выходил, на нем был новый плащ! Неужели принц-регент пригласил его пройти с ним только для того чтобы сменить одежду?

Сказав это, он отправил слугу на разведку, а сам отсутствующим взглядом оглядел толпу.

Повозка неторопливо выехала с дворцовой площади. Стояла тихая темная ночь, и на улице уже никого не было. Лишь изредка откуда-то издалека раздавался скрип солдатских сапогов.

Под колесами чавкала дорожная грязь. Двэйн лежал в карете, опершись о спинку дивана, подперев рукой подбородок, и пристально смотрел на сидящего напротив Габриэля.

Двэйн намеренно велел Габриэлю сесть с ним в одну карету, а Вивиан и Джоанну отправил в другую, чтобы как следует поговорить с братом.

— Говори. В дороге ты не сказал ни слова. Неужели боишься, что я стану ругать тебя? — наконец нарушил молчание Двэйн.

Услышав его слова, Габриэль вздрогнул.

— А? Что? Брат, с чего ты вдруг станешь меня ругать?

Двэйн нахмурился и строго посмотрел на него. Но Габриэль говорил совершенно искренне, не понимая, к чему он клонит, и Двэйн медленно ответил:

— Ведь я говорил тебе не ввязываться ни в какие истории. А ты что?

-А что я ? Я ничего, — еще больше удивился Габриэль.

Двэйн тяжело вздохнул.

— Но ведь ты пригласил Мусы на танец. Это разве ничего?

Глядя на непонимающее выражение лица брата, Двэйн мрачно продолжил:

— Его Величество тоже пригласил ее на танец, но она ему отказала. А ты…. Ну ты красавец, увел девушку у Чарли из-под носа. А еще так посмотрел на него!

Габриэль нахмурился.

— А? Брат, так ты из-за этого сердишься? Подумаешь, ему она отказала, а со мной согласилась. Это дело и выеденного яйца не стоит, такое часто случается. Разве это можно считать за неприятность?

— Я имею ввиду, что Чарли как будто нравится Мусы. Меня совершенно не касаются ваши личные с ним дела, но не надо же так в открытую! Это несколько глупо.

Габриэль рассмеялся и вдруг сказал:

— Брат, ты, должно быть, с самого детства посещаешь подобные мероприятия? Разве можно принимать близко к сердцу какой-то танец? Думается, ты преувеличиваешь. Ну и что, что он император? Если он не смог завлечь девушку, то это его личные проблемы. Какое имеет значение, кто он — император или кто-то другой? Не станет же он из-за этого враждовать со мной?

Двэйн задумался. Возможно, он не так хорошо разбирался в различного рода балах и маскарадах, устраиваемых аристократами, но зато маг отлично знал характер Чарли!

Этого мальчика вряд ли можно было назвать благоразумным.

— Он — государь Империи, — еще раз предупредил брата Двэйн.

— Он всего лишь двенадцатилетний ребенок, — усмехнулся Габриэль. — Кто же станет воспринимать это дело всерьез? К тому же, Мусы не так легко запудрить мозги. Я и сам долго ломал голову, не зная, как подступиться. К счастью, я не император, а всего лишь без пяти минут герцог и пока еще могу постоянно ухлестывать за ней. Она говорит, что не умеет танцевать, а я говорю, что научу. В итоге, мне удалось уговорить ее, но чего мне это стоило!

Двэйн покачал головой. Он понимал, что брат мыслит совершенно иначе, и объяснить ему все теперь не представляется возможным. Подумав немного, маг серьезно сказал:

— Габриэль, скажи мне… Только ответь честно…. Ты и в самом деле любишь Мусы? Я имею ввиду, если я отдам тебе ее в жены, ты согласишься?

Габриэль на мгновение задумался, а затем медленно кивнул.

— Согласен.

Его ответ несколько успокоил Двэйна.

Хорошо, раз так… Двэйн изначально полагал, что брат просто играется, ломает комедию, и ради этого не стоит перечить императору.

Но раз Габриэль утверждает, что действительно любит эту девушку, то маг, как старший брат, не мог оставаться в стороне!

Неважно что и как, брат все равно навсегда останется братом, а ему, как старшему в семье, нельзя допустить, чтобы любимая его брата досталась другому.

— Завтра я приглашу госпожу Лист и посоветуюсь с ней по этому вопросу. Если она не против, то я готов взять дело в свои руки и устроить вам достойную свадьбу, — Двэйн выглядел несколько усталым, опираясь на спинку дивана, он то и дело тяжело вздыхал. — Вот только я пока слабо себе представляю, как уговорить министра финансов. Ведь ты еще совсем ребенок, а уже решил взять себе в жены сразу двоих!

Габриэль радостно улыбнулся, но, заметив усталость Двэйна, он невольно забеспокоился:

— Брат… Тебя что-то тревожит?

Маг горько усмехнулся, вспомнив о произошедшем во дворце покушении. Он подумал, что, пожалуй, не стоит рассказывать об этом брату, чтобы лишний раз не волновать его.

— А, так, — покачал головой Двэйн. — Всякие мелочи. Не будем об этом.

Вернувшись в имение, Вивиан и Джоанна отметили, что Двэйн как будто о чем-то усиленно размышляет. Дойдя до своей комнаты, он отправил Габриэля спать и отпустил слуг.

Стояла глубокая ночь. Через несколько часов начнет светать. Двэйну не особо хотелось спать, он набросил на плечи ночной халат и в одиночку отправился в спальню. Там он извлек из ящика свой меч, завернутый в кожаный чехол.

Кончик его лезвия был несколько поврежден. Это был очень старый меч, и на нем отчетливо виднелись зеленые ржавые пятна. Его постоянно смазывали, но они все равно появлялись вновь.

Этот меч достался ему еще от отца. Двэйн крепко сжал его в руке, а другой осторожно водил по лезвию.

— Отец… — внезапно проговорил он тихим голосом. — Твой младший сын не очень то скромен. Ха-ха! Красть женщин у императора… Боюсь, на такое был не способен даже ты в пору своей юности.

Маг глубоко задумался. В это время дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошла Джоанна, одетая в черную ночнушку. Босоногая, с распущенными волосами, стояла она посреди комнаты. В руках она держала светильник с инкрустированным магическим камнем.

— Еще не спишь? — улыбаясь, медленно проговорила она.

Двэйн покачал головой, поглаживая свои брови.

— Не спится.

— Свет лампы так слаб, можно повредить зрение, — она подошла и поставила светильник на стол перед Двэйном, а затем села ему на колени и принялась тонкими пальцами водить по его груди.

— У тебя плохое настроение. Я же вижу… Не хмурься. Будешь много хмуриться — появятся морщины.

Двэйн улыбнулся. Джоанна сурово посмотрела на него и тихо произнесла:

— Я… Я видела коляску, на которой ты сегодня ездил.

Она сказала это очень мягко, но Двэйн тотчас все понял и, подняв взор, пристально посмотрел на девушку.

Джоанна покачала головой.

— Ты всегда все от нас скрываешь. Неужели я… и Вивиан…мы в твоих глазах всего лишь бесполезные девицы, с которыми нельзя поделиться своими тревогами?

Двэйн не ответил.

— Две спицы на твоей коляске повреждены. Я же вижу, как будто какая-то мощная сила своим давлением переломила их. Игл под подлокотниками тоже нет. Не забывай, что на них был нанесен парализующий порошок. Это я взяла их у учителя и принесла тебе.

Говоря это, Джоанна смотрела прямо ему в глаза.

— Скажи мне, — помолчав немного, продолжила она, — ты сражался с кем-то во дворце?

Двэйн понял, что скрывать бесполезно. Он горько усмехнулся и, приобняв девушку, тихо сказал:

— Похоже, я не смогу скрыть это от своих близких. Действительно, когда я был в дальней части дворца, кто-то напал на меня.

— Тебя пытались убить? — спросила Джоанна, как будто нисколько не удивившись. Никто не знал теперешнее состояние Двэйна. Никто, кроме Джоанны и Вивиан.

Маг только казался «инвалидом», но в действительности же только потерял магические силы. Тело его очень сильно, почти бессмертно, и даже если на него нападут сотни врагов, то вряд ли они причинят ему хоть какой-то вред.

— Кто это был? — наконец спросила Джоанна то, что ее в действительности тревожило. — Неужели это был принц-регент?

— У него есть мотив, — покачал головой Двэйн. — Но я никогда не поверю, что это мог быть он.

На этом он тяжело вздохнул.

— В этом деле много всего неясного, и я пока не могу сказать однозначно.

К сожалению, Джоанна мало понимала в делах, касающихся тонкого рассчета и вряд ли могла помочь Двэйну разрешить его сомнения.

Глядя на обеспокоенное выражение лица мага, сердце Джоанны смягчилось, и она слегка оперлась на его плечо.

— Раз не можешь разгадать, то и не думай об этом. Хм, кто осмелится потревожить тебя снова, тому я снесу башку этим мечом! Если я узнаю кто это, пусть даже это будет сам Небесный повелитель, я все равно доберусь до него.

Двэйн рассмеялся и тут же вспомнил о другом.

— Да… Вивиан знает про коляску?

Джоанна смущенно отвернулась.

— И не говори! Она очень чувствительная, а потому обнаружила следы на ней быстрее меня. Вивиан попросила меня пойти к тебе, а сама принялась искать для тебя новый плащ. Хм. Когда ты вернулся, на тебе был новый. Только дурак не разглядел это.

Как только она это сказала, как в комнату вошла Вивиан, с новым плащом в руках. Обе сестры были одеты в практически одинаковые ночные рубашки, только у Вивиан она была красной. Войдя в комнату и увидев Джоанну, она покраснела, а сестра только крепче обхватила шею Двэйна, в упор глядя на сестру.

— Что краснеешь? Как будто сама не сидела у него на коленях?

— Не обижай ее, — покачал головой Двэйн.

Он подозвал ее к себе и усадил на другое колено. Джаонна закатила глаза и слегка подвинулась, освобождая место для сестры.

Теперь Двэйну стало лучше. Посмотрев на залатанный плащ в руках Вивиан, он невольно рассмеялся.

— Что? Неужели я настолько беден, что не могу себе купить новый? и мои жены вынуждены собственноручно латать для меня старый?

— Нет, — поспешно ответила Вивиан, смущаясь. — Не так… Я увидела, что ты…

Джоанна, не выдержав, перебила ее.

— Давай я скажу! Пока ты договоришь, уже полдня пройдет!

Двэйн предупреждающе шлепнул ее по мягкому месту.

Джоанна покраснела, кокетливо поглядев на Двэйна, и как можно более мягко сказала:

— Мы обе поняли, что во дворце с тобой что-то произошло. Эта дурочка Вивиан забеспокоилась и сделала тебе плащ, подшив к нему несколько магических камней и добавив два заклинания жизненной силы. Надев его, даже если мы будем далеко, то тут же почувствуем, если с тобой что-то случится.

Не сказать, чтобы эта вещь была так уже полезна Двэйну, но все же жены заботились о нем, и он, улыбнувшись, принял их подарок, поцеловав обоих в знак благодарности.

— Как жаль…

— Что жаль?

— Жаль… что такая приятная обстановка, а я… Эх!

Было далекозаполночь, и все трое сидели в библиотеке и о чем-то тихо переговаривались. Джоанна то краснела, то бледнела, а Вивиан смущенно опустила взор. Девушки кокетничали, как две милые кошечки, заигрывая с Двэйном.

Но в этот самый миг снаружи раздался громкий голос:

— Господин! — почти обреченно прокричал Сэнди. — Не смею беспокоить Вас, но. есть срочное дело.

Сэнди как будто был чем-то напуган. Может быть, он боялся рассердить Джоанну, поэтому не смел войти.

— К Вам гости! — громко прокричал он.

— В такое время? — рассердилась Джоанна. — Что же станет стучаться к нам посредине ночи?

— Да-да-да. Я тоже считаю, что так не подобает, но там такой гость. Я не могу прогнать его…. Господин Герцог, пришла госпожа Лист.

Госпожа Лист?

Двэйн остолбенел.

Они расстались возле дворца, и с тез пор прошло довольно мало времени. Зачем ей вдруг срочно понадобилось увидеть его?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 584. Не хочу! Не желаю! Не смею!**

Про Габриэля стали стремительно распространяться слухи, что он якобы настолько глуп, что осмелился публично унизить императора… Мне остается только посмеяться над ними. Конечно, многие критически настроенные читатели наверняка воспитывались в духе восточного традиционализма, почитающего императора нерушимой святыней, и именно так они оценивают мое повествование. Однако, все же я пишу в стиле западного фэнтэзи, и в моем романе больше описан взгляд западного человека на монаршие устои. На западе власть императора не была столь твердой и абсолютной. Так, например, читатели, должно быть, подумают, что-то, что Мусы отвергла императора и пошла танцевать с другим — это преступление против короны…. Это традиционный взгляд восточного человека на проблему, но в западном аристократическом обществе танец рассматривался не более чем вопрос социальный, и политика здесь была абсолютно не причем.

А что если посмотреть на это с позиции традиционной китайской культуры? Разве мог император танцевать в обнимку с дочкой чиновника? Нет, это было совершенно невозможно.

Поэтому, прошу вас не судить о событиях романа с точки зрения восточного человека.

Это была действительно госпожа Лист.

Она пришла так поздно, как будто и не думая о том, что может потревожить сон герцога. Со спокойным выражением лица вошла она на порог его имения, подобно заранее приглашенному гостю.

Когда Сэнди пригласил госпожу Лист в кабинет, и она неторопливо вошла, Двэйн отметил, что она уже успела переменить вечерний наряд на простое дорожное платье, накинув на плечи черную меховую шубу. Лицо ее без макияжа выглядело просто и несколько блекло.

Войдя в кабинет Двэйна, госпожа Лист слегка улыбнулась Вивиан и Джоанне (ее недовольный взгляд не укрылся от девушки) и тут же как будто забыла о них.

Джоанна всегда испытывала к ней некоторую неприязнь. Наверное, это в характере всех красивых девушек — видя перед собой конкурентку, по внешним данным ничуть не уступающую им, они на подсознании рассматривали их как своих заклятых врагов.

К тому же, когда Джоанна стала женой Двэйна, сестры Лист еще больше невзлюбили ее, ведь и у них некогда были виды на столь богатого и знатного жениха.

Джоанна и Вивиан с трудом поделили между собой одного мужчину и уж само собой не собирались делиться им еще с кем-то.

— Госпожа Вивиан, госпожа Джоанна, прошу простить меня за столь внезапное вторжение, — спокойно проговорила госпожа Лист, вежливо улыбаясь.

Она «просила прощение», но на деле совсем не чувствовала себя виноватой.

Очаровательные глаза ее были устремлены на Двэйна.

— Господин Герцог, я думаю, Вы догадываетесь о причине моего визита.

Двэйн кивнул, усмехнувшись.

— Да, кажется, я понимаю. Но я и подумать не мог, что Вы станете действовать так поспешно. Если бы Вы не пришли сегодня, то завтра я бы непременно направил к Вам своего человека с приглашением к чаю.

Наблюдая за тем, как госпожа Лист буквально гипнотизировала Двэйна, Джоанна недовольно хмурилась.

" Ведь мы все еще сидим здесь, а эта женщина уже глазками стреляет!«

Причиной ощущения опасности, столь внезапно нахлынувшего на Джоанну, стало то, что госпожа Лист была настоящей искусницей соблазнения мужчин, в то время как Джоанна явно ей в этом проигрывала, не говоря уж о Вивиан, этого пушистого невинного создания, которая даже в глаза людям не могла смотреть спокойно, не то что соблазнять.

Двэйн намеренно кашлянул. Джоанна не отреагировала.

Госпожа Лист отыскала взглядом стул и медленно опустилась на него. Джоанна по-прежнему неотрывно смотрела на нее.

Она как будто говорила: " Нет, я отсюда никуда не уйду!« Ее душила злоба, недовольство, ревность! Эта ночь…

— Сестра…. — Вивиан тихонько дотронулась до ее плеча. Джоанна бросила мимолетный взор на никудышную сестру, которая умоляющее смотрела на нее.

В душе она невольно обреченно вздохнула.

„Бедная моя слабая сестренка! Почему ты думаешь только о Двэйне, но совсем не думаешь о себе? Стоит нам дать слабину, и вот госпожа Лист уже вольготно расположилась в нашем дому, и поздно жалеть о чем-либо.“

Так рассуждала Джоанна, но в конечном итоге Вивиан удалось вывести ее из кабинета.

Вивиан даже позаботилась осторожно прикрыть за собой дверь.

Когда девушки ушли, лицо госпожи Лист озарилось широкой улыбкой.

— Я думала, что Вы уже в постели, — шутливым тоном произнесла она. — В обществе красавиц настроение всегда улучшается, не так ли? Но это к лучшему. Я так боялась застать Вас спящим.

Двэйн смущенно улыбнулся, но затем серьезно сказал:

— Госпожа Лист, должно быть, Вы приехали в столь поздний час вовсе не для того, чтобы насмехаться надо мной. Скоро рассветет. Давайте как можно скорей перейдем к делу.

— Хорошо. К делу так к делу. Как Вы смотрите на то, чтобы Мусы вышла замуж за Вашего брата?

Она не стала начинать издалека и сразу озвучила свое предложение. Двэйн нисколько не был удивлен, а потому, не раздумывая, кивнул, ответив ей также прямо:

— Положительно.

— К министру финансов я наведаюсь сама и объясню ситуацию. Ведь он государственный чиновник, способный и благородный, и наверняка поймет наше решение и примет.

В этом Двэйн был очень ей признателен.

— Хорошо, если Вы согласны поехать поговорить с ним, то это было бы самое лучше.

Двое понимающе переглянулись. Взгляд госпожи Лист стал очень строгим.

— Господин герцог, у Вас нет никаких возражений?

Двэйн нахмурился. Что скрывается в глазах этой очаровательной умной женщины?

— Сегодня вечером кое-что произошло, — твердо сказала она. — И хотя я не знаю, что конкретно, но я догадалась об этом по Вашим глазам… Двэйн, обе наши семьи неразрывно связаны друг с другом, а теперь еще эта связь будет скреплена брачным союзом. Габриэль — твой младший брат, и само собой ты очень беспокоишься за него. Мусы — моя любимая сестра. Как же я волнуюсь за нее! Раз уж мы все решили, разве можно теперь скрывать от меня…?

Двэйн хотел было уйти от этой темы, но по глазам госпожи Лист он сразу понял, что та так просто не отступится.

— Сегодня вечером во дворце на меня было совершено покушение.

Двэйн сказал это спокойно, как будто говорил о том, что его совсем не касалось…

Но на госпожу Лист его слова повергли в глубокий шок!

— Кто это сделал?

Двэйн усмехнулся.

— Если бы я знал, то давно уже сказал тебе.

На самом деле, у Двэйна была веская причина ничего от нее не утаивать.

Сейчас в Империи не было человека, который бы мог считаться его помощником, а он очень нуждался в ловких и хитроумных людях.

Таким человеком был некогда Филипп, но он остался далеко на северо-западе.

Двэйн осознавал всю серьезность произошедшего. И в этот раз рядом с ним не оказалось человека, с которым бы он мог посоветоваться. Именно поэтому он решил все рассказать госпоже Лист.

Он считал ее женщиной умной, и в сообразительности она ничуть не уступала Филиппу. Она давно овдовела, но за столько лет сумела не только удержать, но и умножить состояние своей семьи. И все это вовсе не благодаря ее прекрасному лицу.

Она непременно разберется в этом запутанном деле! Некогда на северо-западе госпожа Лист уже консультировала Двэйна по некоторым вопросам, надеясь снискать его расположение. В тот раз планы ее завершились успехом.

А с другой стороны… Раз уж он решил породниться с кланом Лист, то надо было действовать обстоятельно и поставить его в зависимость от клана Тюльпанов.

Поэтому то Двэйн и рассказал госпоже об этом поистине сенсационном проишествии. Само собой, после такого откровения, их отношения выходили на новый уровень.

— Неужели это принц-регент…

Хмуро сказала госпожа Лист, но тут же покачала головой.

— Нет, этого не может быть.

— А?

Двэйн надеялся услышать от нее как можно больше ценных размышлений.

— Господин герцог… Тогда я поясню. Несколько дней назад принц-регент действительно размышлял над тем, как лишить тебя часть твоей нынешней власти.

Госпожа Лист решила быть с ним до конца откровенной. Она медленно продолжила:

— По моему мнению, раз принц-регент вздумал устранить Вас, то это значит только одно: он по-прежнему доверяет Вам и хочет назначить Вас на какой-то очень важный пост. Отбирать полномочия — это нормальная практика среди монархов. Я думаю, что у Вас в руках и в самом деле сосредоточено слишком большая власть. Если ее несколько урезать, то подозрения принца улетучатся, а это верный путь к долголетнему процветанию!

Слушая госпожу Лист, Двэйн молча кивал.

— Если принц-регент не отберет у Вас часть полномочий, Вам может грозить опасность, — подумав немого, уверенно сказала госпожа Лист. — И еще, звание ректора военной академии немало способствует Вашей репутации некоронованного короля. Это очевидный знак, что принц-регент по-прежнему доверяет Вам, несмотря на то что стремится уменьшить Ваше влияние на государственные дела. Не пройдет и десяти лет, как из Вашей академии выпустятся новые командиры армии, и у Вас появится мощная поддержка в армии. Хоть это и не реальное командование, но Ваш авторитет вряд ли кто-то станет оспаривать. Поэтому… у принца Чэня нет повода убивать Вас.

— Когда заяц убит, нет нужды варить похлебку из собаки. Когда все птицы истреблены, нет нужды натягивать тетиву. Я забрался слишком высоко, а в мои лета это несколько не подобает.

— И то правда, — улыбнулась госпожа Лист. — И все же не совсем так… Я объясню. Господин герцог, Вы и в самом деле обладаете выдающимся талантом, и если бы на месте принца Чэня был другой монарх, он бы не стал терпеть Вас. И уж тем более на дал бы Вам такую огромную власть. Ведь таким человеком, как Вы, очень трудно управлять! Говорят, наш принц-регент — самый умный государь за всю историю существования Империи. То, что он поверил Вам, уже очень смелый поступок. Я думаю, он не боится усиления кого-то из своих чиновников. Если бы на его месте был Августин Шестой, он бы уже давно уничтожил Вас.

Двэйн молчал.

Госпожа Лист говорила правду.

Но все же…

В обычной ситуации это было бы так. Принц молодой и здоровый и будет царствовать еще много лет, а раз его положение стабильно, то он само собой будет ценить Двэйна.

По крайней мере в ближайшие десять лет магу не о чем было бы беспокоиться.

Но… Проблема заключалась в том, что госпожа Лист не знала об одном очень существенном обстоятельстве: принц Чэнь, похоже, очень серьезно болен!

И это то, что больше всего беспокоило Двэйна.

Прежде он никогда не задумывался о том, что пока принц-регент здоров, у него нет причин избавляться от него, он мог лишь иногда надавить на него, дать затрещину и тут же накормить сладким виноградом. Сегодня он лишит его одних полномочий, завтра наделит другими.

Но… если с принцем Чэнем что-то случится, то жизни его будет угрожать опасность… Тогда, он непременно перед своей смертью постарается избавиться от него.

Потому что принц Чэнь прекрасно понимал, что слабый монарх не сможет совладать с Двэйном. Если он умрет, то Чарли, этот маленький двенадцатилетний мальчик, точно не справится с ним!

При юном и слабом монархе укрепляются позиции чиновников. Ни на востоке, ни на западе ни один монарх не допустит, чтобы это произошло.

И это означает одно:

Если принц Чэнь будет царствовать еще лет десять, а то и все двадцать, то Двэйну ничего не угрожает. Власть его будет постепенно расти, и постепенно, по мере старения, принц-регент будет давать ему все больше власти, и в конечном счете маг станет кем-то вроде канцлера Лобустьера.

Но если жизнь принца оборвется через год… Тогда он непременно придумает способ, как расправиться с ним! Простым методами свергнуть власть столь мощного клана за какой-нибудь год не представляется возможным. И самым быстрым путем в данном случае будет… сначала избавиться от Герцога Тюльпана!

Еще во дворце Двэйну в голову пришла мысль.

" Если бы я был принцем Чэнем и знал, что скоро умру, а после меня останется только мой несовершеннолетний сын и всесильный Герцог Тюльпан, то…

Я непременно бы убил его! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мой сын один на один столкнулся с этим исполином!«

Поэтому, Двэйна беспокоил не только сам факт покушения, но и не менее важный вопрос — был ли это принц Чэнь?

Или… допустим, это был не он.

И что?

Принц Чэнь серьезно болен, и у него есть мотив и прекрасная возможность убрать его! Неужели их дружба зависит только от того, как долго проживет принц?

Двэйн вздохнул и тихо проговорил:

— Чэнь… Во всяком случае, я в самом деле не хочу, чтобы мы стали врагами.

Услышав это его бурчание, госпожа Лист с подозрением покосилась на мага.

Двэйн поднял взор. Взгляд его был твердым. Он с трудом проговорил:

— Госпожа Лист, Вы со мной искренни, и я тоже не стану скрывать от Вас… Все, что Вы сказали — сущая правда, но что если, я говорю о некоторых сверх причинах, что если Ваши выводы основаны на неточных данных?

— Что?

— Чэнь… Наш принц Чэнь, — сдавленным голосом выговорил Двэйн, и в глазах появилась печаль. — Я подозреваю, что он болен и скоро…

Двэйн отвернулся, на в силах договорить.

Госпожа Лист опешила. Она вскочила со стула, во все глаза уставившись на мага.

Двэйн сидел как в воду опущенный, беспомощно опустив руки.

Принц Чэнь… Неважно, ты хотел меня убить или нет, но похоже что конфликт между нами неизбежен.

В памяти его снова всплыл то день, когда в стране случился переворот.

Он стоял у стены, а вокруг него сгрудились отряды предателей. Он только что отрекся от своей семьи и, непрекаянный, шатался по улицам города.

Принц Чэнь стоял на балконе императорского дворца и, подняв руку, громко произнес:

— Отныне тебя будут звать Герцог Тюльпан! Пока я жив, никто не смеет обидеть тебя! Пока мой флаг развевается на ветру, флаг клана Тюльпанов не будет сокрушим!

Этот голос до сих пор звучал в его сердце.

После государственного переворота, когда армия старшего принца была разбита, Двэйн собственными глазами видел, как войска его семьи разбегаются кто куда. Кто-то попытался напасть на принца Чэня. А он искренне протянул ему целебный напиток…

Двэйн закрыл глаза.

Чэнь… Я не боюсь тебя, я лишь не хочу становиться твоим врагом.

Не хочу! Не желаю! Не смею!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 585. Холодный ветер**

Дул сильный ветер. Холодный как лезвие ножа.

Минула полночь. Империя вступила в первый день девятьсот шестьдесят шестого года.

А в это время по улице столице медленно ехала карета. Ямщик, натянув на голову теплую шапку, погонял коней навстречу ветру. Плеть его, извиваясь, плясала в воздухе.

Госпожа Лист сидела как в воду опущенная. Карету сильно трясло, она то и дело наезжала на кочки и увязала колесами в грязных лужах. Перед женщиной был раскинут небольшой столик, вино в бокале давно замерзло, да она и не притрагивалась к нему.

Долгий разговор с Двэйном до сих пор звучал в ее ушах…

— Вот это закрутилось…

Придя в себя, госпожа Лист погрузилась в печаль. Тяжело вздыхая, она тонкими пальчиками взяла бокал за ножку и осушила его до дна. Студеный напиток обжог ее губы, заглушив тревогу на сердце.

Имение госпожи Лист находилось в северо-западной части города. Когда повозка наконец остановилась возле ворот, двое всадников, отдетых в серебристые доспехи и белые плащи, спрыгнули с коней и открыли дверцу кареты. Они вежливо поклонились и помогли госпоже спуститься с подножки.

— Ступай… Позовите Мусы, — глухо проговорила она.

Слуга заколебался.

— Госпожа, только рассвело. Мисс Мусы, должно быть, еще спит…

— Так разбуди ее! — крикнула госпожа Лист и легонько прикусила губу.

Через некоторое время сестры встретились в библиотеке. Мусы не спала. Одетая в легкое платье, она была бодра, как будто и вовсе не ложилась, только волосы были слегка растрепаны.

Госпожа Лист окинула сестру пристальным взором и отозвала слуг. Она еще долго так смотрела на нее.

— Я только что от Двэйна, — наконец тихим голосом проговорила женщина. — Мы обговаривали вашу с Габриэлем свадьбу.

Мусы вздрогнула и удивленно посмотрела на сестру.

— Что?

— Я сказала, что назначила тебе свадьбу. Ты выходишь замуж за Габриэля, младшего брата Двэйна. Разве ты не этого хотела? Разве ты не понимаешь, что наделала этим вечером?

Мусы нахмурилась.

— Неужели?

— Юный император влюблен в тебя, — госпожа Лист решила говорить с сестрой прямо, зная ее склонность к легкомыслию. — Ты не можешь выйти замуж за императора, но теперь, в сложившейся ситуации, мы можем породниться только с кланом Тюльпанов. Только Габриэль осмелится взять тебя в жены.

Сказав это, женщина смягчилась и осторожно спросила.

— Разве тебе он не нравится?

— Кто сказал, что он мне нравится? — удивилась Мусы. — Мы все время деремся с ним. Как же можно жениться? Сестра, скажи, что это шутка.

— Мусы!

Госпожа Лист в гневе вскочила со стула, и девушка испуганно вжалась в спинку кресла. Маркиза строго посмотрела на нее.

— Разве ты не понимаешь, что сейчас происходит? Ты… ты бестолочь!

Женщина принялась расхаживать по комнате, бормоча сквозь зубы.

— Я и предположить не могла, что придется принимать решение столь поспешно. Но вчера вечером… вчера вечером на балу ты отказала самому императору, а затем пошла танцевать с этим увальнем Габриэлем…

— Да это ерунда. Ведь ты же знаешь, я не умею танцевать, да и не люблю, — поморщившись, ответила Мусы. — А Габриэль просто заставил меня пойти с ним. Я и не хотела соглашаться, но ведь ты сама мне говорила, что нужно быть повежливее с Двэйном и его братом, чтобы ненароком не обидеть их. Я действовала согласно твоим указаниям. Поэтому скрипя сердцем согласилась.

Госпожа Лист до того рассвирепела, что хотела было влепить сестре затрещину, но все же сдержалась.

— Ты… ты… бестолочь! Разве нельзя было согласиться хотя бы для виду? Зачем нужно было так нагло отказывать Его Величеству?

— Это всего лишь танец. Это лишь церемонии, только и всего.

Видя, что сестра по-прежнему не понимает сути происходящего, госпожа Лист бессильно опустилась на стул и, отдышавшись, медленно проговорила:

— Ты так ничего и не поняла… Конечно, это была бы ерунда. Это был бы пустяк и никто бы тебе ничего не сказал. Но человек, которого ты отвергла — Чарли!

Сказав это, она закрыла глаза и, покачав головой, горько усмехнулась.

— В двенадцать лет взойти на престол, да еще и в ауре государя, избранного самим Небом… Мусы, я ведь тебе говорила, как нелегко нам, троим женщинам, выжить в этом похотливом мире! Я потратила немало сил, чтобы как можно больше узнать об этом человеке. Разве теперь есть кто-то действительно достойный из кучки этих заносчивых аристократов? Разве ты не знаешь, что за человек этот юный император?

Мусы покачала головой.

— Я не знаю. Всего лишь двенадцатилетний ребенок.

Госпожа Лист усмехнулась.

— Двенадцатилетний ребенок… Ха! Он двенадцатилетний император! Молод и полон сил, никто из аристократов не считает его умным, но я то знаю, что он довольно сметлив, только очень зазнается! В том году на празднике Цинфэн он впервые проявил себя, посмев в присутствии Его Превосходительства публично осудить главу Ордена Святых рыцарей. Что это за человек! Что ни слова — то зазнайство, зазнайство, зазнайство! Столько желчи в одном слове…

Госпожа Лист крепко стиснула зубы. Лицо ее помрачнело, и она медленно произнесла:

«В таком возрасте уже пристрастился к скандалам! Я как сейчас помню события того дня, на празднике, как другие восхваляли этого наглеца, говорили. что мол вот он такой умный в столь юные годы, такой гордый, что никогда ни под кого не прогнется…. Но по-моему это ничто иное как совершенная тупость. Тупость, возведенная в абсолют! Какие отношения у двора с общиной? Сколько раз они ссорились и перессорились за эти годы? Опозорить религию, надавить на верующих, заставить Папу краснеть от стыда… Разве принц-регент мог допустить это?

Не то что не мог, а даже и в мыслях не держал!

А этот юнец? Такой маленький, а уже так себе ведет! Кажется умным, но на самом деле невероятно туп! Никогда своего не упустит! Не умеет держать себя в руках! Он ведь будущий управитель государства, сейчас, пока вся власть находится в руках принца Чэня, он наоборот должен держаться в тени, скрыться за спиной могущественного владыки! Чем меньше его видно и слышно, тем лучше! Что он может решить, это маленькое глупое дитя?

Хм, похоже, храм еще не догадывается, какого судьба готовит ему врага. Если юный император уже так ненавидит религию.

Он еще официально не стал полноправным государем, а церковники уже пристально за ним наблюдают. Ведь можно было пока уйти в тень, а он вместо этого делает столь громкие заявления с помоста… Разве это разумно?

Мне кажется, что Чарли отлично умеет изображать из себя умного, но в действительности как раз ума то ему и не хватает!»

Так открыто порочить императора считалось величайшим преступлением.

Но если бы в этот момент Двэйн услышал ее речи, то наверняка поаплодировал ей. Госпожа Лист уловила самую суть. Эта женщина много лет стойко выдерживала натиск аристократов , и она действительно была очень умна.

Она редко общалась с Чарли, лишь проанализировав два случая, в точности определила его характер и манеру поведения.

Она говорила то, что думала, открыто выражая свою позицию. Другой бы человек на ее месте, не обладая ее умом, не смог бы сделать такие точные выводы.

И госпожа Лист была действительно глубоко убеждена, что Чарли сообразителен, но вовсе не разумен.

Он был не только заносчивым, но еще и не умел скрывать свои истинные намерения. Такое еще мог себе позволить какой-нибудь аристократ, но только не император, не человек, готовящийся стать властителем целого народа… И если не исправить в нем этот недостаток, то это вскоре может сыграть с ним злую шутку.

Мусы остолбенела. Такой порыв поистине шокирующих слов невольно испугал ее.

— Неужели ты до сих пор не поняла мою тревогу? — всплеснув руками, сказала госпожа Лист.

Она целый вечер провела на людях, приветствуя гостей, затем сразу по приезде помчалась к Двэйну, а потому очень устала. Этот порыв эмоций в надежде образумить сестру окончательно обессилел ее.

Она взяла Мусы за руку и мягко сказала:

— Послушай меня. Мусы. Это Чарли вовсе не такой способной, как о нем говорят. Зная его характер, я могу сказать, что она так просто это не оставит. К тому же, он так молод и обладает такой властью. Боюсь, что он не потерпит людей, которые хоть раз перешли ему дорогу. Раз он не смог добиться тебя в этот раз, значит, попытается сделать это еще раз. А если…

Сказав это, женщина вдруг побледнела:

— Если он не добьется, а кто-то уведет тебя из подноса… То ситуация многим осложняется. Теперь он непременно захочет завладеть тобой во что бы то ни стало! Ведь он император, и стоит ему только пожелать… Боюсь…что для тебя это отнюдь не радостная новость.

Госпожа Лист не только хорошо разбиралась в политике и психологии людей, но также прекрасно понимала отношения между мужчиной и женщиной.

Сначала обольстит, а если не получится — заманит, снова не получится — возьмет силой!

Такова природа.

Недоступная девушка еще больше привлекает мужчину. А что потом?

Ее увели у него прямо из-под носа!

И это, само собой, еще больше возбудит его аппетит, так что он день и ночь будет думать только о ней!

К тому же, этот парень не боится совать нос в чужие дела. Никто не знает, на что еще он способен.

Мусы вдруг побледнела. Хотя она не очень понимала глубокий смысл слов старшей сестры, но одно она знала точно — сестра умна и в конечном итоге всегда оказывается права! И все что она говорит — сущая правда!

Поборов себя, Мусы наконец подняла взор и с глубоким раскаянием произнесла.

— Нет, сестра. Я не могу выйти замуж за Габриэля!

— Почему? — воскликнула госпожа Лист, ударив ладонью по столу.

— Я не люблю его. Я не хочу выходить замуж за человека, которого нелюблю, — твердо произнесла Мусы.

Госпожа Лист не стала ругать сестру. Глядя на ее нахмуренное личико, она вдруг смягчилась, вспомнив ту ночь, когда она, совсем еще юная, подобно Мусы, попробовала воспротивиться своей судьбе, не желая выходить замуж за нелюбимого человека, ее покойного мужа…

— Мусы. Я вдова, — мягко начала она, и Мусы невольно вздрогнула, услышав мольбу в ее голосе.

— Тогда… когда меня отдавали замуж за твоего дядю, ты думаешь, я правда любила его?

Женщина горько усмехнулась. Взгляд ее был полон сожаления.

— Очень часто случается так, что в этом мире у женщин выбора нет.

Мусы пристально глядела на сестру глазами, полными боли и отчаяния. Она сочувствовала ей, но только стоило ей подумать об этой свадьбе…

Ей захотелось сопротивляться до последнего, и чувство сострадания тотчас исчезло в ее сердце.

— Я не пойду за него!

Из последних сил прокричав это, Мусы бросилась вон из комнаты.

Госпожа Лист все также недвижимо сидела на стуле, оторопело глядя на распахнутую дверь. Снаружи в комнату ворвался ледяной ветер.

Холодный. Словно лезвие ножа.

— В самом деле… Беда.

Она покачала головой и горько усмехнулась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 586. Разрыв**

Очевидно, первый день девятьсот шестьдесят шестого года получился вовсе не таким уж счастливым.

Кроме госпожи Лист, в тяжелые раздумья погрузился еще один человек. Во дворце.

По окончании банкета принц Чэнь не пошел спать, а, согласно своей данной привычке, вернулся в свой кабинет и в одиночку заперся там.

— Может, я слишком сильно надавил на Чарли?

Принц Чэнь стоял перед зеркалом. Величественная церемонная улыбка исчезла с его белого как мел лица. В зеркале отражался всего лишь слабый больной человек.

Но он спрашивал не себя, как могло бы показаться на первый взгляд.

— Ваше Высочество, а не надумали ли Вы себе чего?

В углу стоял дворцовый маг в красном плаще. Услышав вопрос принца, он медленно вышел из тени.

Голос его звучал хрипло. Он как будто гнил изнутри.

— На самом деле меня уже давно терзают сомнения, еще с прошлогоднего Цинфэна, — с горечью проговорил подлинный властелин Империи, глядя на свое отражение. — И хотя тогда все подумали, что Чарли будет украшением нашего славного рода… Хм, давно уже не случалось, чтобы церковников унижали на глазах у всех, чтобы Его Превосходительство прилюдно просил у нас прощение… Эх! Этот мальчик так возвысился! Он помог всему двору выйти из затруднительного положения, и я не могу обвинять его, а наоборот, должен похвалить его… Ведь я отец! Я не могу позволить своему сыну пасть духом, я не могу убить в нем веру в себя. Успех без награды может еще больше растревожить его бунтарский нрав.

Поэтому очень долго я пытался контролировать его. После коронации я по-прежнему не разрешал ему покидать дворец, не давал ему никаких политических дел, и вообще не позволял ему действовать самостоятельно. Даже дворцовые учителя, приставленные к нему, не имеют право при нем упоминать о государственных делах.

Несколько дней назад его учитель спросил у меня совета, можно ли передать Чарли хотя бы самые незначительные дела. Это было бы для него хорошим опытом. Но я отказал. Разрешил только читать анналы…

Я думал, что сдерживая его, я смогу научить его терпению! Смогу выровнять все «острые углы» его характера. Чтобы он стал настоящим правителем.

Принц Чэнь слагка оперся на стол и усмехнулся.

— Скажи мне, я плохой отец? Честно говоря, я знаю… В последнее время я все больше и больше недоволен Чарли. Хм… Мой мальчик, мой сын! Ему ведь только двенадцать лет!

В душе его кипели смешанные чувства, понятные только одному ему.

Маг в красном удивленно спросил:

— Ваше Высочество, Вы… Неужели Вы тревожитесь по поводу сегодняшнего покушения на Герцога Тюльпана? Думаю, это дело сейчас более важно, нежели чем Чарли.

Принц Чэнь горько усмехнулся и кивнул.

— Об этом… мне, кажется, и нечего беспокоиться. Когда мне сообщили, как это произошло, я несколько разозлился, но… ведь ты понимаешь, что это был не я. Однако, кто-то творит такое за моей спиной в моем же дворце, и это меня настораживает.

— Ваше Высочество, — равнодушно отозвался маг. — вы хотите произвести зачистку?

Зачистка!

В этом слове чувствовался какой-то особый, жестокий смысл.

Принц Чэнь нахмурился и покачал головой:

— Не стоит действовать так открыто. У меня уже есть кое-какие соображения на этот счет. Вот только, это дело… Я беспокоюсь о другом…

Он обернулся, в упор глядя на мага.

— Скажи мне, Двэйн может знать о том, что мой организм… Вот то, что меня беспокоит больше всего. Если ему все известно, то сегодняшнее покушение будет для него предостережением.

— Предостережение насчет чего?

— Насчет того, что у меня появился повод желать ему смерти, — загадочно улыбнулся принц Чэнь. — Допустим, если я действительно окажусь на грани жизни и смерти, я непременно убью его. Потому что я понимаю, насколько серьезна моя болезнь, и мой сын, оставшись с таким человеком, как Двэйн, один на один, не сможет противостоять ему. Как только Двэйн осознает это, мы перестанем быть так духовно близки.

Помолчав немного, маг в красном вдруг странным голосом произнес:

— Ваше Высочество, после покушения я лично проверил ту часть дворца, труп убийцы, его оружие и порванную одежду Двэйна.

Убийца использовал кинжал, сделанный из очень хорошей стали. На лезвие был нанес смертоносный яд, полученный из растения, которое называется Янвэйцао или остролист, и произрастает оно только в Ледяном лесу. Хоть это северное растение, но на удивление высокотоксичное. Им очень любят питаться пауки. На рынке его практически невозможно найти, но в целом окольными путями купить можно. Соприкоснувшись с внутренними органами человека, яд этого растения убьет даже очень сильного мага, если у него под рукой не окажется специального лекарства.

— Что ты хочешь этим сказать? — нахмурился принц Чэнь.

— Одежда Двэйна, — тихо произнес маг, — была изорвана в районе груди. Убийца применил Доу Ци, которой обычно владеют воины высокого уровня. Одежду могло разорвать ударной волной, шедшей с лезвия кинжала. Мы знаем, что Герцог Тюльпан очень хорошо владеет боевыми искусствами. Помните тот день, когда он сражался со святым рыцарем восьмого уровня? Он силен, но кинжал все-таки зацепился за его одежду, а это значит, что противнику удалось прорвать его защитное Доу Ци. Либо же, когда убийца напал, Герцог Тюльпан вовсе не применил Доу Ци…

— Ты хочешь сказать…

— Это очень просто. Ваше Высочество… Двэйн… Он не умер… Двэйн по каким-то причинам не смог развернуть Доу Ци. Это раз. Во-вторых, он болен, а потому, даже обладая боевыми навыками, не смог отбросить противника подальше от себя. В-третьих, он маг, и магия его не исчезла во время его болезни. Но воин смог приблизиться к нему, и это создало опасную ситуацию. И того, у нас три факта. Я очень много думал над ними. Получается, что Двэйн, хоть и не убит, то непременно ранен, и это видно по его одежде. Но…

Голос мага в красном звучал несколько удивленно.

— Но его ранили отравленным кинжалом, а он не умер — вот что действительно странно! Либо Герцог Тюльпан заранее знал, что на его жизнь будут покушаться. К тому же, убийца использовал не простой яд, а яд остролиста, и, возможно, у Двэйна под рукой оказалось противоядие… Хотя это вряд ли возможно…. Тогда, вопрос только один — почему герцог не умер? И даже как будто и не ранен. Или он…

— Или он что?

— Или он вовсе не болен, а только притворяется. Его физическая сила как будто сохранилась на прежнем уровней. Или, еще возможно, что… силы Герцога Тюльпана достигли такого предела, что и вообразить нельзя. Может, он уже стал сильнейшим святого уровня? Или даже еще более мощным сильнейшим?

Принц Чэнь нахмурился, погрузившись в глубокое раздумье…

— Не будем об этом, — наконец взмахнул рукой он. — Пока не будем думать о том, как противостоять Двэйну. Потому что…. я не хочу, чтобы мы с ним становились врагами. Все-таки в день переворота ситуация была такова, что я едва не потерпел крах, но он самоотверженно встал на мою сторону. Это было давно… Но я не смирюсь!

— Я знаю, что Вы всегда ценили преданных Вам людей, — спокойно сказал маг. — Я лишь один из тысячи Ваших подчиненных, маленькая пешка в большой игре. Но я хочу предупредить Вас… Вы сами признались в том, что слабы телом, а в этой ситуации Вы прежде всего должны подумать о той власти, которой этот человек обладает. Отобрать полномочия, боюсь…

Маг низко поклонился принцу.

— Я знаю, что мои слова режут Вам слух, но все же я призываю Вас тщательно обдумать этот вопрос. Вы не можете оставить Чарли в наследство такого сильного соперника. Как отец и как правитель Империи, Вы должны оставить ему хорошее состояние.

Помолчав немного, маг продолжил.

— Я знаю, судя по обычному поведению Герцога Тюльпана, его нельзя назвать нечестным человеком. Но Вы сами некогда говорили, Ваше Высочество, что большие дела нельзя основывать только на доверии. Ведь человеческое сердце — самая быстроменяющаяся вещь в мире! А вдруг, как только Вас… не станет, герцог изменит свои намерения. Тогда что делать?

Принц Чэнь молча опустился на стул…

Наконец он произнес:

— Я устал. Ступай.

Оглядев пустой кабинет, принц Чэнь оперся на спинку стула и тихо произнес, обращаясь к самому себе:

— Душа… Да, на нее не стоит опираться… Лучше все держать в своих руках.

Рано утром госпожа Лист в гневе бросила на пол дорогой бокал.

Послышался звон, и по полу разлетелись осколки стекла.

Лицо женщины скривилось от переполнявшей ее злобы. Глаза ее тревожно бегали туда-сюда.

Перед ней на столе лежало письмо, которое только что принес слуга. Почерк был неровный — видимо, тот, кто написал это, очень торопился.

«Прости, сестра. Замуж не пойду!»

Когда порыв гнева в ней поутих, она послала домовых стражников и всадников на поиски…

А в это самое время из северных ворот столицы вылетела белоснежная лошадь. Всадник, завернутый в белый длинный плащ, внезапно остановил коня и, бросив прощальный взор на город, тихо прошептал:

— Прости, сестра.

Лошадь сорвалась с места и помчалась прочь отсюда.

Госпожа Лист не торопилась извещать Двэйна о произошедшем.

Маг не ложился всю ночь.

Перед рассветом он вдруг позвал старика Яня и поручил ему несколько срочных дел.

— Во-первых, поезжай на северо-запад и скажи Филиппу, что теперь армия клана повинуется только приказам из имения, и никакие другие приказы на них не распространяются. На нашей территории, а также на границе с провинцией Нули следует усилить патруль. Никого из столицы не пускать… Я разрешаю в самом крайнем случае пускать в ход оружие! Я наделяю Филиппа полномочиями в особых случаях использовать наши силы в Гилиате!

— Во-вторых, передай Руолине, что отныне всеми погрузками и выгрузками занимается он. Пусть едет на юг и контролирует наши суда в порту. Неважно, силой ты ее заставишь или же уговоришь, но в течение месяца она должна добраться до долины Роулингов, взять мою мать и отвезти ее на острова!

— В-третьих, вот мой золотой значок. Отвези его на северо-запад и отдай дядюшке Альфа. Скажи, что в степях не должно быть тихо. Пусть расшевелит там всех.

— В-четвертых, — особенно строго добавил Двэйн. — Скажи Роригезу, чтобы готовил отряды десептиконов. Я даю ему на сборы три дня. Никого не беспокой, никому ничего не сообщай. Все это не должен знать никто, кроме обозначенных лиц. Пусть Родригез сам встает во главе войск, и если кто-то обнаружит их местопребывания… неважно, кто бы это ни был… убить без разбирательств!

Услышав приказы господина, старик Янь тотчас нахмурился и пристально посмотрел на него.

— Господин…

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — слегка улыбнулся Двэйн. — Я не собираюсь бунтовать, я лишь заранее готовлюсь к худшему. Только и всего.

Сказав это, он посмотрел в окно. Небо постепенно затягивало тучами. Вокруг царила странная атмосфера.

— В этом мире самая ненадежная вещь — человеческое сердце! Нужно управлять своей судьбой, чтобы жить спокойно. Нельзя целиком и полностью рассчитывать на честность и порядочность других людей.

Сегодня, в первый день Нового года, по улицам столицы разгуливал холодный зимний ветер.

Когда порыв его стихли, растворившись в затаенных переулках, события стали раскручиваться с невероятной быстротой.

Неважно, кто тот человек, что пытался убить Двэйна. Его план не удался, но отношения между Двэйном и принцем Чэнем дали трещину.

Двэйн вдруг осознал, что их судьба их дружбы целиком зависит от того, как долго проживет принц Чэнь на этом свете…

Теперь нужно ждать! Терпеть! И думать о том, что прежде казалось немыслимым!

А то, что не сделано, надо делать прямо сейчас.

И все это потому, что в этом мире самая ненадежная вещь — человеческое сердце! Никакого официального заявления. Но все происходило тихо, само собой…

Два авторитетнейших человека Империи, двое талантов, некогда доверявших друг другу, прошедших вместе сквозь огонь и лед, надежные товарищи…

…вдруг оказались по разные стороны баррикад!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 587. Возьмешь в руки нож или нет?**

Империя. Девятьсот шестьдесят шестой год.

Минул Новый год. Зима еще не ушла, весна еще не пришла.

Из императорского дворца в ставку то и дело поступали приказы, а оттуда они рассылались во все части материка. Здесь было над чем задуматься.

Империя официально находилась в состоянии войны, и чтобы повысить обороно- и боеспособность армии на местах, а также чтобы подготовить части для отправки на передовую, ставка приняла решение в этом году провести «весенние учения» немного раньше, чем обычно.

Особенно в центральной части Империи, потому что во всех остальных соседних провинциях мобилизация уже давно была проведена.

Лед на Великом канале еще не до конца растаял, а периодически заморозки существенно замедляли этот процесс. Получив из ставки приказ с красной пометкой, означавшей высокую степень значимости, местные подразделения начали лихорадочно собирать свои войска.

Вследствие войны, а также трехгодичной подготовки, каждое военное управление в стране функционировало очень четко. У них у всех был достаточный запас провианта и всех необходимых вещей, и, несмотря на столь ранние учения, начальники и их подчиненные, хоть и не без жалоб, но все же вскоре прибыли на свои места. Район, которым заведовал генерал-губернатор Бохань считался самым богатым северо-западным районом, и впоследствии, когда власть над этой территорией перешла Герцогу Тюльпану, все здесь функционировало также слаженно и упорядоченно.

Бохань обладал уникальными способностями, и нечасто в Империи появлялись такие таланты. Несмотря на то, что ему пришлось сложить полномочия, он все же оставил своей семье приличное состояние.

Бохань не был родственником принца Чэня, а потому после переворота его переместили на другую должность, как это и было заведено. Когда Двэйн занял особую должность «министра военного управления Северо-запада», в провинции Нулинь два года не было должности губернатора вообще, и по сути эта местность стала напрямую управляться Двэйном.

Однако, по мере усиления сепаратистских тенденций в этом регионе и создания военно-воздушных войск, принц Чэнь стал все больше опасаться потери контроля над ним, а потому упразднил особую должность Двэйна, и Нулинь снова была выделена в качестве отдельного района, подчиняющегося непосредственно центру.

Следующим губернатором Нулиня стал один знакомый Двэйна.

Маркиз Сенна.

Этот человек происходил из старинного клана, проживавшего на юге материка и находившегося под непосредственным влиянием императорского дома. Но два года назад случилось неожиданное: на одном из аукционов один из выходцев клана Сенна, клюнув на чары Богини, захотел купить ее…

Само собой из-за этого дела маркиз Сенна едва не потерял благосклонность царствующего дома. Тогда этот хитрец и ловкий политический игрок со всех ног помчался во дворец вымаливать себе прощение. Тому пройдохе, а им был его собственный сын, он отрезал ноги и лишил права на наследство, отправив его обратно на юг.

В итоге, когда по всей стране шло активное перевооружение, маркиз Сенна потратил немало сил денег, чтобы восстановить доверие принца Чэня к себе.

Поэтому, когда встал вопрос о выборе нового генерал-губернатора провинции Нулинь, принц-регент отдал предпочтение маркизу. С одной стороны, этот район находился далеко на северо-западе, а клан Сенна проживал на юге. Отправка чиновника подальше от семьи тоже часто практиковалось при назначении на столь значимые должности , чтобы тот не приобрел мощное влияние на подвластной ему территории.

Кроме того… Хоть маркизу и удалось снова завоевать доверие принца, но из-за того случая на аукционе, в котором Двэйн буквально кинул его сына, маркиз Сенна не посмел обозлиться на императорскую семью, но зато люто возненавидел Герцога Тюльпана!

То есть принц-регент сознательно послал в провинцию Нулинь человека «не из лагеря Двэйна», чтобы создать определенный баланс сил на северо-западе и несколько приструнить клан Тюльпанов. Такая практика тоже часто использовалась в политике.

В третьей декаде января маркиз Сенна, получив красный приказ из ставки, тут же принялся за дело, собрав два базировавшиеся в провинции дивизии и начав подготовку к учениям.

Прежде, в связи с особым устройством управления северо-западным регионом, после уничтожения Северо-западной армии и вступления Двэйна на пост «министра», учения в провинции Нулинь и в провинции Деса всегда проводились совместно.

Теперь, когда две провинции окончательно разделились, маркиз Сенна помимо официального общего приказа получил еще один, особый.

Это был личный приказ принца-регента, который доставил губернатору командующий императорской армией.

Это не было секретным поручением, и принц Чэнь не просил сохранять его в тайне, но в то же время этот приказ нарушал установленный порядок, согласно которому только ставка имеет право рассылать подобные документы. И это уже наводило на определенные мысли.

К тому же в приказе особенно подчеркивалось…

В третьей декаде января объединенное войско двух дивизий внезапно изменило направление своего движения, отправившись не на передовую, а в сторону запада.

Через шесть дней, проделав длинный путь, войска наконец достигли границы провинции Нулинь с провинцией Деса.

Затем, дивизии потихоньку перешли границу и незаметно вторглись на территорию клана Тюльпанов. Только через шестьдесят километров командующий отправил «извещение» в восточную крепость, где располагалась военная ставка провинции.

Содержание извещения было таково: войска провинции Нулинь выступили в большой учебный поход, просим ввиду проведения тренировок по пересечению границы разрешить пересечь границу и так далее, и тому подобное.

Эти так называемые «упражнения» были весьма широко распространенной практикой, ведь каждый год войска с разных территорий участвовали в учениях совместно, и некоторые отряды периодически пересекали границы чужих владений.

Со времен образования Империи в стране развелось немало аристократичских кланов, и вся земля была поделена на мелкие личные владения сильных домов, поэтому войска, во время учения совершая маневры, невольно проходили через территории, принадлежавшие разным владельцам.

Однако, обычно в таких случаях, чтобы выразить уважение, командующий должен быть заранее сообщить о маневрах хозяевам территории, через которую собиралось пройти войско. Учения планировались заранее, а потому маршруты следования были известны командирам задолго до начала тренировок.

Лично приехать к хозяевам и предупредить о маневрах было непременным актом вежливости.

Но в этот раз войска Нулинь сначала вторглись в чужие владения и только затем послали извещение. И это не могло не вызвать подозрения.

Конечно, через шестьдесят ли войска двух дивизий были остановлены охранными отрядами Герцога Тюльпана.

Молодой главнокомандующий Гайда, которого в народе часто называли два ноль пять, лично возглавил тысячу всадников, чтобы помешать войскам Нулинь продвинуться вглубь провинции.

Командующий армией Нулинь попытался было организовать переговоры и даже показывал копию извещения. Но Гайда был достойным учеником генерала Лонгботтома, он трижды отправил посланцев Нулиня восвояси и на все попытки переговоров отвечал однозначно: проваливайте отсюда!

Генерал армии Нулиня несколько опешил.

Что за чушь? Изначально в приказе об учениях было что-то странное. Войска вторглись на территорию Герцога Тюльпана, что само собой вызвало недовольство хозяев. Власти обычно контролируют правительственные войска, но никак не личную армию аристократических кланов.

Попробуем достигнуть компромисса. Командир той армии, генерал Два ноль пять, готов стоять до последнего, лишь бы не дать им пройти.

К тому же, всадники Гайды разъезжали на лучших степных скакунах. Каждый из них был одет в дорогие легкие доспехи. Даже у всадников Ураганного полка не было такого обмундирования.

А оружие гораздо более качественное, чем у столичных гвардейцев.

Всем на материке было известно, что у Герцога Тюльпана денег хоть лопатой греби, на разве можно расходовать их по пустякам? Тем более что эти доспехи были специально подогнаны под фигуру каждого из всадников, и другие воины не смогли бы их носить.

Но не только у людей — у коней тоже были свои доспехи, правда облегченные. Траты на такое обмундирование невозможно было представить — это то же самое, что взять деньги и бросить их в море.

Но столь тяжелые доспехи могли носить только боевые кони из степей — любая другая лошадь их просто-напросто не поднимет.

Солдаты императорской армии были вооружены атакующей пикой, а воины клана Тюльпанов, в частности всадники — боевой палицей с шипами. Кроме того, у каждого из них был свой собственный механический самострел, очень дорогой и редкий. Такое оружие можно было встретить только у элитных подразделений императорской охранной гвардии.

А для воинов Герцога Тюльпанов самострел были всего лишь дополнительным оружием, доступным даже низшим командным чинам. На каждый образец были наложены специальные заклинания. Все это стоило колоссальных средств.

Но больше всего командиров Нулинь поразило то, что отряд всадников сопровождал еще одна боевая группа.

Через некоторое время после того, как войска генерала Гайды перекрыли путь наступавшим, в небе вдруг появился отряд военно-воздушных сил.

Большие аэростаты появлялись один за другим. Раскрашенные в цвета герба клана Тюльпанов, они медленно проплывали у солдат Нулинь над головой. Казалось, что они вот-вот выпустят бомбы, опробованные в сражении с всадниками Северо-западной армии, и тогда всем им придется очень плохо.

Не прошло и часа, как по стране разнеслась весть, что две пехоты, вступившие на территорию клана Тюльпанов, были полностью разоружены.

Генерал Гайда был очень смелым воином. Имея в запасе всего только тысячу всадников, он решился противостоять шеститысячной армии противника.

Всадники вклинились в ряды войска Нулинь, подобно внезапно налетевшему урагану, сметая все на своем пути. Дивизии Нулинь оказались в сложном положении, но воевать против армии Герцога Тюльпана не решились.

У них на руках был приказ самого принца Чэнь, но глядя на то, как генерал Гайда безжалостно сбивает с ног всех, кто встает у него на пути, командиры поняли, что с этими ребятами лучше не шутить.

Офицеры тут же приказали пехоте разделиться, давая дорогу генералу Гайде, а затем велели поднять знамена.

Генерал Гайда не был настоящим два-ноль-пять. Он был храбрым полководцем, но прекрасно понимал, что теперь запугать врага можно, а вот по-настоящему разбить — нельзя. Его отряд, подобно вихрю, вклинился в ряды противника, но он всего лишь хотел создать среди них беспорядок, а затем приказал всадникам сомкнуться, которые принялись наматывать круги, оттесняя две пехоты противника все дальше друг от друга. Поднялась ужасная пыль, и многие воины сильно закашлялись.

Затем генерал Гайда приказал всадникам обогнуть противника с двух сторон, и обе пехоты Нулинь оказались в окружении.

— Бросайте оружие. Мы проводим вас к границе.

Генерал Гайда действовал решительно, не оставляя сопернику выбор.

У всадников клана Тюльпанов людей в достатке, оружие первоклассное. Они направили оружие на солдат Нулинь, а в небе над ними угрожающе кружили аэростаты…

Командиры двух передовых отрядов подумали о своей судьбе… Или даже точнее, о своей голове. «Все мы люди свои, северо-западные. Приказ не выполнен — ну и поругают немного, может, палками побьют, но если в самом деле начать воевать… Сложно сказать, кто победит».

После этого случая Герцог Тюльпан был вне себя от гнева. Он начал разбирательство через суд, но вряд ли можно было всю вину сваливать на двух простых командиров.

У них тоже были свои расчеты: как опытные люди, они сразу поняли, что здесь что-то не так, но вовсе не хотели лишиться своих должностей, и тем более жизни, поэтому они решили спасать себя и свое войско.

Поэтому шеститысячная армия сдала оружие и флаги, а затем, под «охраной» людей генерала Гайды, покинула провинцию.

Конечно, по возвращении генерал-губернатор Нулиня как следует наказал двух командиров, но это уже совсем другая история.

Когда враг ушел, генерал Гайда не стал возвращаться в крепость.

Потому что…

Случилось так, как и предполагал Филипп. На второй день, когда войска Нулинь покинули провинцию Деса, с востока под императорскими флагами пришла одна дивизия в полном вооружении . Она пересекла границу Нулинь и подошла к границы Деса.

А затем последовало «извещение».

В нем, собственно, не было ничего особенного: ставка разрешает такой-то части императорской дивизии в учебных целях пересечь границу провинции Деса. Просим не препятствовать сему.

Солдаты этой дивизии были не лыком шиты, а потому не могли, подобно войскам Нулинь, свернуть знамена и сбежать.

Генерал Гайда не стал вдаваться в подробности и просто-напросто отверг требование вновь прибывшей армии.

Затем обстановка внезапно накалилась до предела…

За два дня две дивизии соединились у восточной границы провинции Деса, командовал ими по-прежнему генерал Гайда. В то же время сюда потянулся отряд десептиконов, а также еще две пехотные дивизии из восточной оборонительной крепости. Пограничные заставы вокруг крепости начали закрывать, запрещая въезд и выезд, словно готовясь к войне.

Две дивизии всадников капитана Гайды основательно укрепились на границе. Главнокомандующий императорской гвардии отправил подряд три документа, но Гайда отослал их обратно.

Причина была очень проста: ваш приказ из ставки нас не касается. По устоявшимся правилам, если мы вас впустим, то нарушим свои порядки, а если не впустим, то вовсе не нарушим законы Империи. Поэтому наш долг — противостоять вашей агрессии.

Главнокомандующий рассердился и отправил небольшой отряд кавалеристов, приказав им обогнуть территорию в радиусе несколько десятков ли и пересечь границу провинции, чтобы вторжение войск императорской гвардии стало «свершившимся фактом». В итоге, через два дня пришло известие, что отряд был с треском разбит и выкинут за пределы Деса, оружие и коней у него конфисковали.

Вернулись солдаты с разбитыми носами и опухшими от синяков лицами. Некоторые были ранены, но, к счастью, никто не погиб.

Терпение обоих сторон постепенно кончалось.

Передовые отряды противников стояли лицом к лицу.

В задних рядах то и дело возникала потасовка, и солдаты требовали начать войну.

Указания ставки, минуя имение Двэйна, прямиком доставлялись на северо-запад. Все это было весьма странным. Глава северо-запада живет в столицы, но военные дела никто с ним не обсуждает, и приказы сразу отправляются в провинцию. Очевидно, назревали перемены.

В приказах говорится, что клан Тюльпанов ставит свои интересы выше интересов Империи и мешает проведению традиционных весенних учений.

В имении герцога Филипп собственноручно пишет ответное письмо, объясняя, что клан никакие законы не нарушает.

Ставка указывает на то, что клан Тюльпанов незаконно держит под стражей войска императорской гвардии.

Филипп отвечает, что владелец территории имеет полное право захватить и обезвредить отряды, без разрешения вторгнувшихся в его земли.

Ставка предупреждает, что неподчинение приказам главного командования — больше преступление.

Филипп отвечает, что согласно законам Империи, что владелец территорий лично управляет своими войсками, которые подчиняются только его приказам, и ничьим больше.

Ставка угрожает…

Филипп отвечает…

Посыльные день и ночь носились туда-сюда, передавая сообщения из ставки в имение обратно. Пути из ставки до северо-запада, а также водное сообщение было полностью занято обслуживанием этой перепалки.

В эти дни все внимание жителей материка было сосредоточенно на северо-западе.

Многие дрожали от страха, чувствуя, что в этот раз дело принимает серьезные обороты.

Неужели… мощи знаменитого Герцога Тюльпана теперь придет конец?

Так письмо за письмом, обе стороны обильно поливали грязью друг друга, однако какими бы угрожающими не были слова главнокомандующего, он все же не смел открыто объявить, что клан Тюльпанов замышляет «измену родине».

А в это время Двэйн по-прежнему находился в столице…

Запершись в своем имении, он по-прежнему восстанавливался после тяжелой болезни, периодически милуясь с двумя красавицами-женами.

Разумеется, он ничего не знал о той перепалке, которая происходила между ставкой и Филиппом.

Переписка их становилась все более ожесточенной, а ставка находилась в семи кварталах от столичного имения Герцога Тюльпана, но оттуда к нему ни разу никто не приезжал, посланцы в красном отсюда отправлялись прямиком на северо-запад и возвращались сюда же, минуя его дом.

Такая странная ситуация повергла в шок всю аристократию Империи. К счастью, не нашлось «добряка», который бы прибежал в ставку и с пеной у рта стал бы вещать, что, мол, Герцог Тюльпан-то в столице! Вы с жиру беситесь, написывая угрозы его подчиненному, но к чему отправлять письма так далеко?

К счастью, в столице не нашлось такого дурака.

Вся эта «эпопея» продолжалась ровно двадцать дней.

Наконец из дворца в ставку поступил приказ о том, что учения войск императорской гвардии в этом году будут проходить совместно с армией Нулинь, а предыдущие указания аннулируются.

На этом деле с трудом, но была поставлена точка.

Но отряд генерала Гайды по–прежнему стоял у границы, наблюдая за движением в лагере гвардейских дивизий, остановившихся в десятке километров от них. Там начались учения, туда прибыли войска Нулинь, но все делалось как–то уж очень небрежно. Командующий гвардией не вернулся в столицу, а вместо этого поехал в управление провинции Нулинь и основательно там обустроился, в ближайшее время не собираясь никуда уезжать. В прежние времена многие бы подумали, что Герцог Тюльпан действительно готовит восстание, но нашлись бы и те, кто высмеял бы такое предположение.

Но теперь… никто уже не мог гарантировать того, что герцог ничего не замышляет.

Тем более что Двэйн по–прежнему отсиживался в своем столичном имении.

От начала и до конца не только представители ставки не искали встречи с ним, но даже император никак не комментировал эту ситуацию, уж не говоря о вмешательстве самого Двэйна.

Не успела поутихнуть шумиха по поводу этого события, как тут же случилось другое, еще больше подлившее масла в огонь!

С севера поступило срочное военное донесение, написанное генералом Ростком собственноручно. Он писал, что зима заканчивается, и с наступлением весны враги наверняка предпримут очередную попытку нападения, а ураганный корпус, базирующийся на севере, за последние несколько месяцев потеряли в обороне много солдат, некоторые были ранены, и в конце просил властей выслать ему подкрепление.

Затем принц–регент издал указ, объявив новый этап мобилизации для укомплектования северной армии.

В этот раз на помощь ураганному корпусу было отправлено пять отрядов из пяти областей. В тоже время, принц –регент особо подчеркнул, что в этом году желательно бы, чтобы армии кланов тоже оказывали государству посильную помощь, а также выразил надежду на то, что управители частных территорий пожертвуют частью своих военных формирования для всеобщей пользы.

Первым принял на себя удар клан Тюльпанов .Их территория хоть и не была первой по величине, но зато они имели превосходно укомплектованную армию, которая по боеспособности значительно опережала армии других кланов.

Участие мобилизованных из личных военных частей отрядов в войне было делом обычным. Когда династия Августинов только взошла на престол, такое стало практиковаться довольно часто.

Однако, мобилизация личных войск кланов не проводилась вот уже несколько сотен лет. Империя была сильна и процветала, и помимо нескольких мощных дивизий существовали еще местные военные части. Личную армию кланов старались не трогать и призывали только в самых особых случаях, например в условиях внутренней нестабильности в стране.

Но теперь, очевидно, таких особых обстоятельств не было.

Но мобилизацию все же объявили!

Конечно, она носила характер скорее «предписания» или «рекомендации», а не прямого приказа.

Потому что со дня основания Империи имущество аристократов считалось неприкосновенным, и никто не смел посягать на него. В конце концов, во всех феодальных монархиях собственность знатных родов была изначально защищена законами.

Потому что высшая аристократия — это политическая опора всякого монарха. Императорская семья стояла на вершине пирамиды знатности, и государь, как представитель одного из родов, не мог просто так захватить или конфисковать имущество других кланов. В противном случае, может возникнуть хаос, рода восстанут, и династия будет сметена.

Обычно монарх, пожаловав территории, не мог их забрать обратно. Существуют определенные границы, переходя которые можно было обозлить все знатные роды сразу! Ведь если отобрать территорию у одних, другие начнут опасаться за свои земли и начнут тайно готовиться к сопротивлению.

Поэтому монарх старался лишний раз не притрагиваться к имущество кланов без особой на то необходимости. В случае совершения кланом преступления, как это было с кланом Роулиногов, государство имело право забрать его имущество, но в этот раз аристократы не смели восставать против указа принца–регента, потому что на клане Тюльпанов лежало подозрение в измене родине.

Но в других случаях… ни один здравомыслящий государь не решился бы затеять такое.

Поэтому это «приказ» фактически носил рекомендательный характер. Выдвижение кланами частей своей армии было актом великодушия. Приказ широко обсуждали в высших кругах, но все же считали его еще относительно мягким.

Но все наблюдательные люди сразу поняли, что императорский дом, хоть и негласно, но объявил клану Тюльпанов войну.

Чьи войска были самыми сильным в поднебесной?

Ответ очевиден.

Раз на передовой развернулась масштабная война, то нужно выставлять самые сильные войска. А чьи же, как ни войска Герцога Тюльпана?

В первой декаде февраля, не прошло и десяти дней со дня опубликования приказа, как множество крупных и мелких владельцев земли обратили свои взоры на столицу, ожидая реакции «восстанавливающего здоровье» Герцога Тюльпана.

Двэйн по–прежнему никого не принимал.

И даже в один прекрасный день, а именно четырнадцатого февраля, со спокойным сердцем послал своего слугу по магазинам, который за день умудрился скупить все свежие цветы в столице, ни оставив ни одного!

Этот странный поступок привлек к себе внимание общественности. Предполагали, что Герцог Тюльпан собирается праздновать «День всех влюбленных», а потому послал слугу скупить все цветы в столице, чтобы порадовать двух своих жен.

В такое время, при таких обстоятельствах, у юного герцога есть настроение праздновать?

Многие в душе вздыхали, не зная, то ли восхищаться его смелостью, то ли презирать его за столь скандальное поведение.

Результатом эксцентричного поступка Двэйна стало то, что в течение довольно долгого времени в столице нельзя было достать ни одного цветочка! Аристократы лишились возможности порадовать своих жен или невест букетом свежих цветов, а те магазины, у которых все же еще они оставались, ужасно взвинтили цены.

Через много лет появилась новость о том, что один аристократ сказал своей жене и детям: «В ту зиму я не смог купить цветы, но, чтобы порадовать вас, отправил слуг в лес собирать щетинник… И вовсе не потому, что я скряга! Просто тогда один цветок стоил около ста золотых монет, да еще и не во всех магазинах можно было его найти!»

Семнадцатое февраля — третий день после того, как герцог скупил все цветы в столице.

И это же был десятый день со дня опубликования указа о мобилизации.

Группа степных гонцов прибыла в столицу. Они торжественно въехали на лодке с поднятыми знаменами и под стук барабанов торжественно вручили главному министру церемоний «верительную грамоту».

Это было официальное заявление, сделанное Владыкой Степей Саладином, который объявил, что он вот уже два месяца носит этот почетный титул, став признанными и почитаемым государем степной зоны и управляя всеми ее территориями.

В письме Саладин просил Империю подтвердить законность его пребывания на троне в качестве Владыки Степей, а также потребовал изменить мирный договор, заключенный между Империей и степным народом при посредничестве Двэйна, и разрешить свободную добычу руды, торговлю изделиями из железа и провиантом. Саладин также потребовал признать северо-западный коридор сферой влияния обоих сторон на равных правах, что автоматически означало, что Империя уберет оттуда свои войска и признает мирное сотрудничество с народами степей.

Кроме того, в конце обращения Саладин прямо заявил: он слышал о том, что Лоулань на севере воюет с другими народами, и, так как его племя тоже относится к людской расе, готов благосклонно предоставить пятьсот тысяч всадников тяжелой конницы на помощь Империи.

Угроза!

Неприкрытая угроза!

Прочитав это обращение, министр церемоний так рассердился, что едва не съел его.

Если разрешить свободную торговлю углем, оружием, продовольствием и другим товарами, в которых нуждается степь, то это то же самое, если открыть пасть льву. А если уступить коридор и вывести войска, то следующим требованием Саладина наверняка станет открытие границ!

А насчет поддержки пятисот тысяч всадников… Это уже была откровенная угроза!

Позволить пятистам тысячам солдат пересечь границу Империи? Что за шутка!

Но злость злостью, а дело не терпит отлагательств. Прочитав обращение, министр церемоний тут же отправился во дворец просить аудиенции у принца-регента.

Увидев безграмотно написанное «заявление», он как будто и не удивился, и даже не рассердился.

Принц лишь коротко кивнул и небрежно бросил «заявление» на стол.

— Понял, — равнодушно произнес он. — Возвращайся к работе.

И…и все?

Не созовем собрание первых лиц?

Не обсудим план противодействия?

Не подтянем войска к границе?

Даже если не устраивать собрание, то надо хотя бы в ответном письме как следует проучить этих наглецов степняков!

Так и не дождавшись ответа, министр церемоний в удрученном настроении покинул дворец.

Как только он ушел, принц Чэнь снова прочитал «заявление», и на лице его появилась легкая усмешка.

В хвастливой лексике Саладина не было ничего определенного. Предыдущий Владыка Степей еще оказывает сопротивление на севере, а этот юный полководец еще не объединил народы степей, контролируя лишь половину всей территорий. Пятьсот тысяч всадников? Хм… Чтобы подчинить восставшие племена, Саладину непременно требуются войска, и какой ему прок отправлять такое количество солдат на помощь Империи?

Принц Чэнь тяжело вздохнул и, подумав немного, пробормотал:

— Эх, Двэйн… Ты специально науськал Саладина, а я не могу мобилизовать твои войска… Что же ты предпримешь дальше?

Двэйн сидел в саду, наслаждаясь только что выпавшим снегом. На ветвях большого дерева висели большие сверкающие сосульки. Маг сидел в коляске и довольно улыбался, глядя на своих гостей.

Госпожа Лист сидела напротив него. Она была не такой закаленной, как Двэйна, а потому дрожала от холода.

— Господин герцог, теперь такая ситуация… Неужели Вы намереваетесь спокойно отсиживаться в столице? — беспокойно спросила она.

Клан ее был тесно связан с кланом Тюльпанов, и даже если бы она хотела отступить, то все равно не могла.

По мнению госпожи Лист, в последнее время поступки Двэйна были до странности неразумными!

Да, ты, Двэйн, действительно очень влиятельный чиновник Империи. У тебя есть деньги, армия, есть сила и влияние.

Но все же лбом стены не прошибешь!

Госпожа Лист вовсе не хотела, чтобы Двэйна открыто признали изменником! Обстановка в стране была относительно стабильной, власть в руках держит просвещенный монарх принц-регент, и в такое время, будь Двэйн трижды силен, он не мог открыто противостоять императорской династии.

— Мой следующий ход — это я сам!

Двэйн был совершенно спокоен. Он слегка улыбнулся, в глазах его читалась усталость. Маг сказал это как бы невзначай, но на самом деле каждое слово шло из глубины его души.

— Я в столице, в своем собственном имении! Чэнь знает, что как бы не был силен клан, но я пока нахожусь в столице, и как бы не повернулась ситуация, я по-прежнему здесь… Если бы я в самом деле хотел бунтовать, то я бы непременно втайне сбежал на северо-запад. Но теперь…. Рядом с моим имением нет ни одного солдата, только слуги. Я сам себя запер в столице… Если бы я в самом деле хотел бунтовать, то первым делом выставил бы охрану.

Сказав это, маг вздохнул.

— Но я не уехал. Я здесь. Я и мои жены — все мы живем здесь! Как же поступит принц Чэнь?

Это и в самом деле был серьезный вопрос.

Этот вопрос он постоянно задавал сам себе, мылсенно обращаясь к принцу-регенту!

Рыба на столе. Возьмешься ли ты за нож? Или нет? Обычно император и министр рассуждают так — ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю.

Двэйн слегка взмахнул рукой и сорвал с ветки листок. Он сжал его пальцами, и сухой лист в ту же секунду рассыпался в пыль.

— Если он начнет действовать… то… мне только останется действовать в ответ.

Он сказал это несколько отстраненно. Да. Разрыв неизбежен. И все же , ситуация дошла до такого состояния, что вскоре непременно все решится! Ничего не вернуть назад…

Я создатель этой истории, и все персонажи этой книги вышли из-под моего пера. И все же я больше не властен над ними. У каждого героя — своя судьба, и я не в состоянии изменить ее…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 588. Переселенцы**

— Двэйн таким образом сообщает мне о своих намерениях, — усмехнувшись, сказал принц Чэнь.

Он двумя пальцами потушил свечу и, заломив руки за спину, неторопливо вышел из кабинет.

Раннее ясное утро. Солнце ярко светило в небе. Похоже, туманным унылым дням все-таки пришел конец, и на сердце становилось немного теплей.

— Очень хорошо, что на северо-западе сейчас неспокойно. И пусть степняки себе бузят. Все это лишь для виду. Главная сила находится в столице, прямо у меня под боком, — тио говорил принц-регент, глядя на свое отражение. — Клан Тюльпанов целиком и полностью полагается на одного Двэйна, и, чтобы его ликвидировать, лучше всего сначала убрать Двэйна. Но он нарочно отсиживается в столице, прямо у меня под носом, показывая свое «сопротивление» или «борьбу».

— Но ведь Герцог Тюльпан — известный на материке сильнейший. Убрать его будет не так то просто.

Маг в красном не последовал за ним. Он по-прежнему стоял в дальнем углу кабинета.

— Сильнейший… тоже человек, — покачал головой принц. — Даже у самого могущественного человека есть свои слабости. В одиночку сильнейший не сможет противостоять целой Империи, большее, что он может сделать — это пойти по пути разрушения. К тому же… у сильнейшего тоже есть близкие и друзья, и конечно же он связан с ними определенными обязательствами. Допустим, Двэйн силен, но тысячи его подчиненных — тоже сильные? Если я возьмусь за нож, то не уничтожу Двэйна, но зато уничтожу его родных.

Принц Чэнь стоял лицом к ветру. Он слегка закашлялся и тут же поморщился, почувствовав боль в грудной клетке. Он вдруг вспомнил, что вчера перед сном забыл принять лекарство.

— Он хочет показать мне, что не собирается бунтовать. Он каким-то образом узнал о том, что на северо-западе его войска столкнулись с натиском императорского корпуса, и теперь занял оборонительную позицию. С одной стороны, его могущество очень тревожит меня. С другой стороны, он намерено обосновался в столице, чтобы… успокоить меня.

На этом принц слегка улыбнулся. Ему по-прежнему было мучительно думать об этом, но глаза его светились счастьем.

— В Империи только Двэйн достоин играть со мной партию в шахматы.

— Как ты думаешь, когда эти дикари собираются перейти в наступление?

На стене главной крепости на линии Касперского стоял сын генерала Ростка. Луояньтар пристально глядел в сторону севера.

Рядом с ним стоял молодой командир в военной форме, в куртке на меху с кожаной подкладкой. В руке он держал длинный кавалерийский меч с широким лезвием, другой рукой стирая с него грязь. Офицер обладал острым зрением, на груди у него красовался медальон. Это был командующий отрядом всадников, генерал Миро, отличившийся в первой атаке.

Будучи выдающимися руководителями Ураганного корпуса, Миро и Луояньтур очень хорошо ладили друг с другом. Сегодня они вышли вместе на дежурство, наблюдая за обширным лагерем противника. Зимой армии стояли друг против друга, не предпринимая никаких действий, и это очень настораживало обоих генералов.

— Может, они впали в зимнюю спячку, — предположил Миро. — Они все похожи на диких животных. Возможно, зимой они все прячутся где-нибудь и спят.

В Ураганном корпусе многие думали именно так. Большинство солдат прямо называли противника «чудовищами».

В прошлую зиму погода на севере была примерно такой же, как на юге. Редко когда в это время здесь так тепло.

В особо теплые дни стоять под солнцем в меховой шубе было очень тяжело. С солдат градом катился пот.

Изначально ставка готовила план обороны восточной крепости в зимнее время: ее оборонительная система базировалась на течении реки, но зимой река замерзает, и у врага есть возможность беспрепятственно пересечь водную артерию. На передовую, то к реке, был послан отряд для защиты крепости с внешней стороны, также готовились в крайнем случае добить лед подручными средствами. Но все это не пригодилось.

За всю зиму на севере ни разу не выпал снег.

Да и армия преступных народов не спешила атаковать крепость. Конечно, периодически к ее стенам посылали небольшие отряды — нечто вроде лжеатаки, но нападением это назвать было нельзя, и стоило людям оказать хоть самое малое сопротивление, как эти отряды тотчас отступали.

Но вскоре ложные атаки прекратились. И даже иногда создавалось впечатление, что люди и преступные народы мирно уживаются вместе.

И все же, что они задумали?

Если бы кто-то ответил генералам на этот вопрос, то у обоих бы глаза на лоб полезли.

Потому что преступные народы теперь целыми днями… рубили деревья!

Армия эльфов последней из всех народов подошла к передовой. Вожди зверей Яньши и Тонху были недовольны поведением Короля эльфов, но он обладал такой мощью и таким авторитетом среди других племен, что они не решались возразить ему. Тем более, что Лосюэ был признанным главнокомандующим всей объединенной армии и всегда мог рассчитывать на поддержку вождя волков, Дуоминэйсы. В его пользу еще играло то, что прежде, когда войско эльфов еще не подошло к крепости, все атаки на нее не принесли никаких ощутимых результатов.

Двое вождей не хотели слушаться приказов Лосюх, но они понимали, что их племенам недостает интеллекта, и они невольно восхищались мудростью и ученостью Короля эльфов.

В итоге Лосюэ благополучно захватил власть над всей армией. Он приказал пока оставить атаки на людей и лишь выставил охрану из нескольких десятков тысяч зверей, чтобы те периодически маячили перед глазами противника и запугивали его своей активной деятельностью. Но на самом же деле, большинство воинов было отозвано подальше от передовой линии.

План Лосюэ был предельно прост: постепенно захватывать все больше и больше территорий.

Поэтому за несколько месяцев большая часть солдат из звериных племен превратилось из вояк в обыкновенных рабочих, трудясь в кузницах или занимаясь добычей и обработкой древесины.

При активном участии гномов на террритории южнее Ледяного леса, где прежде стояли людские деревни, стали один за другим появляться небольшие поселения, которые, по замыслу Лосюэ, вскоре должны были превратиться в «очаги постоянного проживания переселенцев с севера».

Когда началась война, люди специально уступили противнику часть своих земель, тем более что почва в этих краях была промерзлой, и хорошего урожая здесь почти никогда не былою Большая часть населения выживала только засчет торговли магическими зверями и пушниной.

Но с началом войны многие жители добровольно переселились на юг, и эти земли опустели. Теперь Лосюэ хотел использовать их, то есть приспособить для проживания здесь части звериных племен.

— Мы не просто остановились здесь на некоторое время! Я надеюсь, что мы сможем облагородить эти земли, и эти края станут нашим домом. Здесь будут дома, крепости, дороги, оборонительные стены…

По приказу Лосюэ звери с энтузиазмом принялись обустраивать свои убогие лачуги.

Они были сильны телом и неутомимы в работе. С помощью искусных мастеров-гномов за короткое время скопления наспех сколоченных домов превратились в некое подобие небольшой деревушки.

В то же время, преступные народы продолжали активно вырубать деревья на юге Ледяного леса.

Площадь его была поистине обширна и равнялась примерно двум провинциям Империи. Лосюэ мечтал сравнять его с землей и превратить в пахотное поле.

Звери метр за метром вырубали его, а древесина перевозилась в строящиеся поселки. Освободившиеся участки земли выжигались, превращаясь в готовое к посадке поле.

Люди считали эти земли тощими и непригодными для возделывания, но для преступных народов это был почти что рай, ведь раньше они обитали в еще более худших условиях.

К счастью, эта зима выдалась на удивление теплой, и звери начали усердно высаживать зерновые культуры.

Следующей весной уже можно будет собрать урожай, а когда у преступных народов будет достаточно провианта, то они смогут развернуть масштабное наступление!

Лосюэ все планировал на долгие годы вперед: сначала встать на ноги, затем все еще раз тщательно обдумать.

— Что такое настоящая оккупация? Вовсе не когда вооруженный солдат с мечом в руках удерживает какую-то территорию. А вот когда на ней появятся наши деревни, вырастут посаженные нами культуры, когда в здешних домах будут жить наши семьи… Вот тогда эти земли можно будет назвать нашими!

Так объяснял свою позицию Лосюэ, обращаясь к зверям. Они были несколько тупы от природы, но хорошо поддавались на уговоры.

Февраль девятьсот шестьдесят шестого года постепенно заканчивался. Изо дня в день становилось все теплей. Многие звери уже начали сбрасывать шерсть, волк начали накапливать жир, войны восстанавливали форму после длительного перерыва.

Значительная часть древесины из Ледяного леса пошла на осадные орудия, а также на строительство домов и оборонительных укреплений…

В том году люди, подвергнувшись атаке с воздуха, сумели быстро ее отбить, но если бы она случилась в нынешних условиях, то армии с линии Касперского пришлось бы очень туго.

Потому что теперь все дома и оградительные сооружения зверей были тщательно укреплены фундаментом под землей, подобно вбитым в землю гвоздям.

В конце февраля с далекого севера на материк пришли еще отряды орков, зверей, эльфов, гномов и т. д. И среди них были не только воины.

Некогда изгнанные с материка преступные народы начали вновь переселяться на юг.

Здесь были и старики, и немощные, и женщины, и дети, и молодые и зрелые!

Это был первый шаг к возвращению их на прежние, некогда принадлежавшие им земли. Они строили себе дома, обустраивали территорию, то есть готовили себе плацдарм для будущего наступления на людей.

— Это очень длительный процесс. Священная война будет длиться не год, не три, и даже не пять лет, — выступал перед народами Лосюэ. — Наша цель на сегодня: медленное поглощение! Капля за каплей, метр за метром, росток за ростком. Но нам нужно непременно убедиться, что каждый поглощаемый нами кусок земли становится именно нашей территорией! Нужно, чтобы эти земли стали нашим домом, а для этого надо основательно здесь закрепиться.

Скаковой конь несся в направлении севера.

По главной правительственной дороге, ведущей в ту сторону, непрерывно двигались войска. Телеги с провиантом и оружием, а также отряды мобилизованных крестьян с окончанием зимы постепенно подтягивались к линии фронта, дороги ремонтировались и приводились в порядок — так страна готовилась к войне.

Люди и кони один за другим двигались на север, и это было повсюду. По дороге Мусы все отчетливее ощущала дыхание войны. Это было для нее новым, никогда прежде, ни в столице, ни на северо-западе, она не чувствовала ничего подобного.

Сбежав от свадьбы, Мусы понимала, что он не может поехать на северо-запад. Как только она там появится, то люди ее сестры тут же схватят ее и под конвоем доставят обратно в столицу.

Поэтому Мусы решила ехать на север.

Генерал Лонгботтом в это время постоянно находился на линии обороны. Мусы слышала, что Двэйн отправил его туда командовать наемниками, и теперь, вдали от семьи и родины, она всей душей стремилась к нему, как к своей последней надежде.

Мусы была очень хорошей наездницей — длительные прогулки по северо-западным долинам сделали свое дело. Госпожа Лист отправила на поиски сестры немало своих охранников, но девушка уже давно не была той наивной дурочкой, некогда смело грубившей самому герцогу.

Прослужив какое-то время помощницей генерала Руолиня, она теперь неплохо разбиралась в военном деле. По крайней мере, она с легкостью могла отличить простого солдата от переодетого посланца госпожи Лист, а потому ей относительно легко было избежать погони.

Она искусно провела своих преследователей, убедив их в том, что едет на северо-запад, а сама, с одним лишь мечом наперевес, направилась в сторону линии фронта!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 589. Война снова началась! Бегемоты идут в бой!**

Все жители материка, от аристократов до чиновников, с начала девятьсот шестьдесят шестого года пристально следили за событиями в Империи. Все с особым вниманием наблюдали за негласной битвой между Герцогом Тюльпаном и принцем-регентом.

Войска Двэйна отбились от правительственной армии, но затем разразился новый скандал, и в то время, пока принц разбирался с мобилизацией войск владельцев частных территорий, из степи прибыл посланец с обращением к властям Империи.

На принца сыпались все новые и новые дела, и только совсем уж глупец не догадывался, что за этим стоит.

Внешне в стране царил мир и порядок, но внутри происходили поистине пугающие события.

Как ни странно, о войне на севере в эти дни вспоминали крайне редко.

На самом деле, это вовсе не означало абсолютное невнимание к этому региону со стороны правительства.

Просто со дня основания Империи династия Августинов крепко держала власть. Предыдущий император, Августин Шестой добился значительных успехов во внешней политике, нынешний государь, принц-регент, делал все возможное для развития и процветания Лоулани, и позиции династии были по-прежнему очень сильны. Проблемы на северо-западе и набеги кочевников степи не затрагивали основ государственности, а значит, не считались серьезными, и их рассматривали всего лишь как локальные конфликты.

На огромной территории Империи проживало десятки миллионов человек, она имела многочисленную и хорошо вооруженную армию и была богата природными ресурсами.

При таких условиях ни один даже самый пессимистичный человек не верил в то, что такой колосс может когда-нибудь развалиться.

Многие считали, что вторжение племен чудищ — это всего лишь временная смута, и сил Империи вполне достаточно, чтобы быстро справиться с этой опасностью.

Даже несмотря на все нарастающее напряжение на линии фронта, в сознании многих людей столкновение с племенами было сравнимо со столкновением с кочевниками, и никто не рассматривал это как масштабную затратную войну.

Именно поэтому борьба между чиновником и властью приковало к себе гораздо больше внимания со стороны простых жителей.

После того, как власти получили сумасбродное письмо Владыки Степей Саладина, из дворца некоторое время не поступало никаких вестей, и лишь затем принц-регент вынужден был пойти на компромисс.

Он опубликовал указ, по которому степняки признавались сумасшедшими фанатиками, позорящими честь Империи, и армии Герцога Тюльпана вменялось в обязанность усмирить их пыл.

Этот указ фактически означал, что принц-регент оставил идею перемещения армии герцога подальше от северо-запада.

Стороны неплохо разыграли эту партию, и молодой чиновник как будто даже и выиграл.

Затем в их отношениях наступило потепление. Или по крайней мере временное затишье. Поговаривали, что юный император Чарли даже навестил Герцога Тюльпана, послушавшись совета своего отца. Договорились ли они о чем-то — этого никто так и не узнал.

Но тучи как будто рассеялись, и напряженность в столице постепенно сошла на нет.

Многие аристократы, пристально следившие за событиями, наконец выдохнули с облегчением.

В этой безмолвной борьбе все высшие и низшие аристократы были на стороне Герцога Тюльпана. В конце концов, императорская семья первой подняла нож, и никто не знал, направит ли она его только на герцога, или же на все знатные роды?

Такое дело как лишение кого-то полномочий всегда порождает сочувствие на стороне.

Тем более в связи с опубликованием указа о мобилизации личной армии кланов. Он звучал мягко и носил больше рекомендательный характер, но многим аристократам это вовсе не понравилось, и они втайне готовили план сопротивления.

К счастью, главной мишенью принца-регента был Герцог Тюльпан. В противном случае, если бы он тут же, по первому требованию, отдал бы свои войска, то, по логике, остальные кланы должны последовать его примеру?

Каждый клан лично, на свои деньги, содержал и вооружал свою армию. Она считалась личным имуществом, и конечно же никто не хотел отправлять своих солдат на верную смерть.

Теперь много было таких, которые ради собственной выгоды готовы были подставить других, но вряд ли кто-нибудь осмелится посягнуть на столпы государственности.

Облака над Империей рассеялись, и хотя многие понимали, что это дело так или иначе оставит неприятный осадок, но все же большинство вздохнули с облегчением.

А в это время, в это теплое весеннее время, на севере вдруг грянула война!

Империя Лоулань. Девятьсот шестьдесят шестой год. Девятое марта.

Солнечно. Ветра нет. Облаков нет.

В это утро патрульные со стен доложили, что в лагере противника происходит какое-то подозрительное движение.

Услышав об этом, генерал Росток тут же собрал отряд и вместе с ним поднялся на стену крепости.

Он прекрасно понимал, что перемирие не может длиться вечно, и если чудовища зимой вели себя относительно тихо, то теперь они наверняка нанесут удар, хотя наверняка торопиться не будут. И генерал не смел относиться к этому небрежно. В прошлом году, когда началось наступление вражеской армии, он ясно ощутил, какой мощной силой она обладает.

А их затяжное молчание наверняка означало то, что они прибывают в боевой готовности и только ждут потепления, чтобы подобно грому и молнии неожиданно обрушиться на людей.

За зиму Империи не удалось как следует изучить военную ситуацию в стане врага. Посылаемые отряды кавалеристов не принесли сколько нибудь важных сведений, поскольку территория лагеря тщательно охранялась волками. Дважды воины людей предпринимали вылазку на север, но оба раза серьезно пострадали, не добившись никаких серьезных результатов.

Воздушный патруль также был перехвачен преступными народами.

Господство в воздухе неизменно принадлежало эльфам. Генерал Андрэ, начальник воздушных войск, не раз посылал к ним разведчиков с воздуха, но тех каждый раз отбрасывали назад, и в небе то и дело происходили мелкие стычки между эльфами и десептиконами.

Судя по прошлой битве, маневренные эльфы, стреляющие в полете из лука, пользовались исключительным преимуществом перед тихоходными дирижаблями. К тому же, дирижабли были созданы, в основном, для сброски бомб, а если по ним ударял противник, то их боеспособность сразу падала аж на девяносто процентов.

Таким образом, получалось. что «хозяевами неба и ветров» однозначно были преступные народы.

Единственное стоящее сообщение принес отряд наемников во главе с генералом Лонгботтомом, которым удалось обогнуть передовую и зайти противнику в тыл. Только теперь глава северной территории узнал, что преступные народы всю зиму восстанавливали силы, рубили деревья и обрабатывали землю, строили дома и хижины. только теперь стало понятно, что это ребята планируют пустить здесь корни!

Получив это известие, генерал Росток серьезно встревожился. Похоже, такого противника победить будет многим сложнее, чем степных кочевников. Те лишь только отправляли свою конницу к границам и, пошумев, возвращались обратно в степь.

Но эти чудовища планируют здесь жить!

Работы по укреплению оборонительной линии была уже давно завершено, но… оружие и провиант можно было в любое время перевести в другое место, или уничтожить.

А землю ты никуда не перенесешь!

Теперь преступные народы будут бороться за территорию, продвигаясь на юг от Ледяного леса, в сторону линии Касперского. А ведь это огромная территория, равная примерно половине одной северной провинции. И никто не может помешать им обосноваться здесь.

А насчет того, каким образом противник собирается выращивать урожай на такой тощей земле… Этого генерал Росток никак не мог объяснить… Но на душе у него было тревожно.

Изначально, у правительства не было никаких сомнений насчет того, освобождать эти земли или нет. В конце концов, климат на севере холодный и суровый, с января по октябрь здесь бушуют холодные ветра. Лишь только в апреле марте морозы отступают, и становится хоть немного теплее.

Понятно, что такая земля не подходит для высаживания урожайных культур. Двенадцать месяцев в году здесь зима, о каком земледелии может идти речь?

Поэтому освободить эти бесполезные земли и отдать под строительство линии Касперского было весьма верным решением.

Но в этом году… погода вдруг резко изменилась! На севере за всю зиму почти ни разу не выпал снег, температура порой была даже выше, чем на юге! Постоянно шли дожди. Именно поэтому преступные народы так быстро превратили пустынные земли в пашни, надеясь в скором времени значительно пополнить свои запасы продовольствия.

Через пару месяцев они должны были собрать свой самый первый, ранний урожай.

Даже самый ревнивый адепт храма в душе подумал: неужели боги покровительствуют этим мерзким существам? А иначе как погода на севере могла так резко измениться?

Именно поэтому, когда девятого марта генералу Ростку сообщили, что в лагере противника что-то происходит, он тут же поднялся на стену.

И действительно, посмотрев в бинокль, он увидел, что преступные народы чем-то активно занимаются.

В прежде молчаливом лагере все пришло в движении. Волосатые чудища вновь надевали латы, брали оружие и выстраивались в стройные ряды. Кто-то разминался, размахивая мечом, кто-то произносил речь…

Но генерал Росток не знал, что когда на передовую прибыл Лосюэ, то он сразу приказал собрать как можно больше гномов-работников и включить их в действующие боевые единицы. Поэтому теперешний военный лагерь зверей значительно отличался от прежнего.

В течение зимы гномы, задействовав свои природные умения, выкопали несколько примерно одинаковых пещер. Мастерство их действительно необычное — пещеры получились надежные, и не сырые, и продуваемые ветром. В них очень удобно было прятаться от воздушных атак.

В строительстве пещер ни одно племя не могло сравниться с гномами.

Вход в каждую пещеру был загорожен деревянной крышей, покрытой дерном. Из них то и дело выходили звери, в латах и с оружием в руках. Они были бодры и полны сил, у многих полностью поменялась шерсть, и они выглядели еще более внушительно.

Повсюду раздавались звуки рога. Ворота лагеря открылись, и войско стало медленно выходить наружу, квадратные латы солдат угрожающе поблескивали в бледных лучах солнца.

Вдалеке раздались гулкие удары, а затем оттуда показались маленькие черные точки, медленно приближавшиеся к реке. Ранее вышедшие солдаты расступились, давая им дорогу.

Они постепенно приближались, становясь все больше и больше. Генерал Росток поднял бинокль и обомлел.

Чудовища! Самые настоящие чудовища!

Огромные чудища один за другим вырисовывались на горизонте.

Если присмотреться, можно было заметить, что каждое такое существо было как минимум в два раза выше рядом стоящих деревьев. Огромная голова угрожающее возвышалась над ними.

Тело чудищ было покрыто густой коричневой шерстью, как будто немного переливающейся на солнце. Нижние конечности были маленькими, верхние — большими. Позади них тянулся длинный хвост, крепкий, словно стальной трос! Большая голова была немного сплюснута, разинув пасть. существо то и дело издавали странные звуки, похожие на рев.

Ступая по земле, они оставляли на земле глубокие следы.

На шее каждого монстра был одет огромный стальной ошейник, к которому была прикреплена почерневшая железная цепь с большим молотом на конце, волочившемся по земле. Этот молот был величиной с голову быка.

Когда чудище поднимало его, то казалось, что оно ни весит ни грамма!

Генерал Росток внимательно сосчитал их. Их было больше двадцати голов! Завидев чудищ, многие животные вскидывали голову и издавали протяжный вой.

Некоторые даже отступали назад в знак уважения.

Эти двадцать монстров наконец вошли в лагерь и встали позади солдат. Они громко храпели, выпуская из носа белый пар, и отупелым взором смотрели на стены крепости, изредка издавая гулкий рев.

Глядя на них, этих чудищ ростом со стену, охранники крепости невольно крепче сжали оружие в своих руках. В глазах некоторых из них застыл ужас.

Генерал Росток тоже несколько побледнел. Стоящие за его спиной командиры крепко выругались.

— Что за черти, скажите мне на милость!

— Скорее! — обернулся к своему подчиненному генерал. — Ступай, приведи сюда всех магов! И еще, доложи ситуацию Ордену Святых рыцарей.

Битва развернулась в полдень.

Все утро дозорные вздрагивали, услышав рев громадных монстров. Когда звери в латах наконец построились в линии, к ним сзади подвезли катапульты.

В полдень среди солдат показались несколько орков, одетых в звериные шкуры. На вид они уже были глубокими стариками, худыми, как скелеты. Их пестрые шубы, словно сшитые из шкур разных животных, ярко выделялись на фоне серого неба и унылого пейзажа. Шея, запястья и лодыжки их были перемотаны причудливыми ожерельями из костей. Когда старики проходили мимо солдат, те преклоняли колено, бросали щиты и оружие, подползали к их ногам и ударялись лбом о землю.

Старики ходили вдоль рядов солдат, приплясывая, и все навешанные на них костяные украшения тряслись и звенели. Лица стариков то омрачались, то становились торжественно-грозными, они произносили какие-то странные заклинания, похожие на народные напевы, и танцевали до тех, пока у них хватало сил.

А в это время…

В полдень солнце достигла зенита. Эти пожилые орки были вовсе не обычные маги, а очень почитаемые необыкновенные существа. Им кланялись не только солдаты, но и командиры, и даже вожди племен! Это были старейшины, пользовавшиеся большим авторитетом, и смысл их существования в племенах был в следующем: во-первых, они представляли различные кланы и разговаривали с духами от имени своего народа. Во-вторых, они занимались дрессировкой главного мощного оружия зверей:

Бегемотов!

Проведя надлежащие церемонии жертвоприношений, старики наконец прекратили танцевать. Костяные украшения их в последний раз ударились друг о друга и смолкли, как и смолкло их странное заклинание. Собрав всех их в ладони, старики вмиг превратили их в пыль.

Поднялся ветер, и эта пыль рассеялась по воздуху, и охранники не стане увидели очень странную картину…

Густое облако пыли постепенно становилось все больше и больше. В лучах солнца оно приобрело легкий золотистый оттенок и постепенно накрыло весь вражеский лагерь.

В рядах солдат возникло волнение. Затем все звери внезапно встали и громко завыли, и в этом вое слышалась ярость и ненависть. Они схватили свое оружие и подняли его высоко в верх, ударяя себя свободной ладонью в грудь…

Постепенно все звери были охвачены неистовством. Свет накрыл каждого из них с головой, и внутри него они как будто становились больше и выше, а глаза наливались кровью.

Этот мощный всплеск энергии почувствовали даже стоящие на стене люди!

Двадцать монстров, увидев свет, тотчас пришли в ярость. Поначалу они только негромко рычали, но теперь, запрокинув голову, они вдруг завыли что есть мочи.

Людям казалось, что это не десять, а тысячи животных разом громко и протяжно завыли, и этот звук подобно раскату грома обрушился на них.

В воздухе возник водоворот, и становясь все больше, он постепенно приближался к крепостной стене…

И наконец раздался оглушительный грохот!

Водоворот разорвался подобно бомбе. Воздушная волна ударила в каменную стену, и в тот же миг она затряслась, словно какие-то неведомые силы забились внутри нее.

Командиры тотчас закричали во всю глотку «Осторожно!», но мощный порыв ветра оборвал их голоса.

Волна накрыла стену, и солдаты невольно пригнулись, руками прикрывая голову. Но внезапно произошло нечто странное.

На самом деле, воздушная волна не обладала такой уж мощной ударной силой, как казалось на первый взгляд. Люди по-прежнему стояли на ногах, а ветер лишь пронесся мимо них и бесследно исчез.

В это самое время отряд магов, призванный генералом Ростком на подмогу, наконец прибыл и тотчас оказался в центре бушующей волны.

Но то, что казалось ураганом, на самом деле таковым не являлось. Солдаты растерянно переглянулись, но кто-то из магов испуганно воскликнул:

— Интеллектуальная буря! Это атака на разум!

Не успел он воскликнуть, как издалека тут же снова донесся пронзительный рев бегемотов.

Но в этот раз солдаты отчетливо ощутили, что что-то изменилось!

Рев как будто усилился, и в душе людей вдруг появился страх, как будто они внезапно оказались в эпицентре бушующей стихией, которая всасывала их в себя. Они были точно парализованы, тело их обмякло.

Солдаты побросали оружие, чувствуя лишь неконтролируемый страх и отчаяние.

Несколько десятков воинов закрыли глаза и замертво повалились наземь. Некоторые из них, кто стоял близко к краю, прямиком шагнули в пропасть и головой вниз стремительно понеслись к земле. Они все разбились насмерть. У стен башен виднелись темные кровавые пятна, наводя ужас на остальных солдат.

— Это магия! — сказал один маг, стоящий впереди. Он был направлен сюда профсоюзом и занимал очень высокое положение в магическом обществе. С серьезным видом взлетел он вверх и медленно опустился на смотровую площадку на вершине крепостной стены.

— Маги, слушайте сюда! — раздался его звучный голос. — Это интеллектуальная атака! Противопоставить ей мы можем только заклинание Света.

В этот самый миг раздался гулкий свист, и многие солдаты застыли на месте. В глазах их читался страх. Некоторые тут же упали в обморок. Некоторые дрожали, не в силах контролировать себя. Командиры развернули Доу Ци, чтобы прогнать из своего разума неизвестно откуда взявшийся ужас.

Маги один за другим взлетали в небо. Их главарь и еще с десяток других магов быстро произносили заклинание.

Когда оно донеслось до слуха солдат, они постепенно начали приходить в себя.

Из лагеря зверей послышался звук рога. Соединив черные щиты вместе, солдаты вражеской армии начали постепенное продвижение к стене крепости.

Когда «ураганные чары» развеялись, бегемоты вдруг сорвались с места и понеслись в атаку.

Земля сотрясалась от их тяжелых шагов.

— Катапульты! Цельтесь в этих чудищ! Скорее! — командовал генерал Росток. — Убейте их! Убейте их!

Многие солдаты, сидевшие в караульных башнях, еще не оправились от интеллектуальной атаки и пребывали в глубоком оцепенении, а те, что пришли в себя, действовали очень медленно и неуклюже, точно в замедленной съемке. Но строгий голос главнокомандующего привел их в чувство, и они тут же стали суетиться вокруг катапульт, направляя их в сторону вражеской армии.

Длинные стрелы полетели в огромных чудищ…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 590.1. Хуссэйн**

Баллисты были одним из первоклассных видов тяжелого человеческого оружия. Те огромные бегемоты были очень неуклюжими. Некоторые солдаты не могли всеми силами выпускать стрелы. Они в спешке открывали огонь, но вражеские головы были такими большими, что и не требовалась тщательно прицеливаться. Попасть в них было несложно.

Раздавался старческий грозный крик генерала Ростка. На городской стене посреди ряда башен чуть больше десяти баллист уже выпустили снаряды, и их тяжелое дыхание стремительно прогремело. Благодаря мощи веревок выпущенные стрелы пронзили небо и вместе со свистом прогремели.

Бежавший впереди всех бегемот встретил семь-восемь стрел. Их пробивная способность была высокой. Но когда они оказались рядом с тем громадным бегемотом, он вдруг стал выпускать блеклое золотистое сияние, что-то мягкое сверкнуло, словно обычная оборонительная магия.

Улетевшие со свистом стрелы, пронзили этот светящийся объект, но еще не задели тело огромного бегемота. Они мягко отлетели от него.

Жужжание. Первая волна стрел, выпущенных из баллист, тут же разлетелась в стороны. Стрелы вонзились в землю.

Наблюдавшие за этим люди на стене были обеспокоены!

Эти бывалые солдаты были хорошо знакомы с силой и мощью баллист. После взрывов такого оружие, одной стрелы было достаточно, чтобы пронзить стену! Наблюдая за тем, как этот бегемот, не переставая, ревел, вокруг его тела появлялся этот светящийся объект со странной окраской, который отталкивал стрелы. На теле бегемота не осталось ни одной царапины!

И все эти монстры сделали вперед несколько шагов, пока они бежали, расстояние между стеной и ими становилось все меньше и меньше!

— Продолжаем! Выпускаем стрелы! Прикончим всех этих монстров! Убьем их!

Не дожидаясь приказа главнокомандующего, ответственный командир на оборонительной стене уже отозвался. Если такие монстры окажутся рядом со стеной, то может случиться катастрофа.

Более того офицеры даже сами вломились в башни. Они оттолкнули наводчиков-операторов баллист и собственноручно приступили к стрельбе из баллист.

Грохот не прекращался. Пока еще расстояние между стеной и монстрами было в пределах ста метров, второй раунд стрельбы из баллист снова развернулся. В этот раз расстояние было немного ближе, поэтому сила стрел оказалась мощнее.

В конечном итоге не смотря на то, что огромные бегемоты не имели себе равных в военных действиях среди орков, но они все-таки могли пользоваться только своей обороноспособностью, наделенной от природы, которая могла дать отпор нескольким десяткам стрел. Этого количества было бы достаточно, чтобы пронзить стену. Защитная магия могла дать сильный отпор, но в конце и она оказалась не всесильной.

Тук-тук. Защитная магия бежавшего впереди бегемота под ударами нескольких стрел распалась, тройка стрел вонзилась в тело монстра. В это же время послышался вопль монстра, испытавшего боль.

Но тело этого бегемота было огромным, кожа была грубой, а мясо — толстым. И те двухметровые стрелы в сравнении с размером его тела, выглядели словно зубочистки. Поэтому монстр только кричал от боли, но не был мертв. Продвинувшись вперед еще на несколько шагов, один рывок и они бы тут же оказались у стены!

Стоявшие на стене солдаты сразу же почувствовали крик под ногами. Бах! Было только видно, как те бегемоты размахивали молотами-шестигранниками, свирепо сметали все вокруг себя, портили городскую стену. Измельченный щебень разлетался в воздухе.

Крупная-прекрупная каменная стена треснула и упала. Одна часть стены была уничтожена от бешеного топота! Трое или четверо солдат на стене сразу же превратились в мясной фарш. Остатки трупов свисали с краев молотов!

Дождь из крови!

В это время войска сторожевой службы застыли от страха. Они никогда не видели подобного рода монстров, таких молотов, разбивших вдребезги стены.

— Убить!

Внезапно раздался яростный раскатистый, словно гром, рев. Под стеной одетые в двойную кольчугу белого цвета конники уже стремительно наступали! Их доспехи выделялись среди толпы, у них были особый знак отличия… В руках был крестовые мечи один за другим выпускали святую серебристую силу. Прямо как паладины Святого Ордена.

Двое бежавших впереди всех вождей паладинов держали в руках крестовые мечи, из которых вспыхивала сила. Но, только увидев такую стремительную активность, один кавалерист стал чересчур храбрым, что свирепо перепрыгнул через стену и бросился вперед. Он кинулся на того огромного бегемота, который топтал стену, двумя руками зажал меч и вместе со святой силой набросился на шею этого монстра!

Рык!

То чудище завопило от боли, его тело сразу же зашаталось. У того паладина была сила 7-го святого уровня, она серебристым цветом распылилась вокруг. Паладин двумя руками держал меч, свирепо воткнул меч в чудище. Кожа и мясо монстра показались ему необыкновенно крепкими, чуть мягче камня. Энергичными усилиями он сделал удар, почувствовал, как руки его онемели. Чудище пыталось замахнуться на него, но он был не в состоянии вытащить меч и попытался уклониться от его удара, затем подпрыгнул на стену. Поблизости оказались другие солдаты. У них в руках были железные копья. Послышался крик, сверкание силы пронзило железные копья, в его руках появилось серебристое сияние, и он проколол это чудище!

Этот командир отряда был бесстрашным. Он поднял боевой дух солдат, окружавших его!

— Убить их!

Во время воинственных криков, мужественные отважные офицеры и командиры одним за другим стали доставать свои оружия и выпускать силы, повернувшись к монстрам, стали протыкать их. В это время обычные солдаты испугались из-за того, что почувствовали себя беспомощными, а те высокоскоростные воины беспорядочно нахлынули, и их железные копья падали, словно капли дождя.

Не смотря на то, что огромные бегемоты были неукротимыми, но они все-таки не были бессмертными. Крики ужаса и вопль постоянно доносились. Вокруг распространился кровяной дождь.

Эти монстры, не щадя жизни, боролись из последних сил. Было страшно, они размахивали огромными шестигранными молотами. Храбрые люди были первоклассными бойцами, они постоянно наносили удары своими железными копьями, противник махал железными молотами, от них было сложно увернуться. Чуть-чуть остановишься, и этот молот мог сломить тело напополам! Любое касание с таким молотом могло раздробить кости и мускулы!

Кровь лилась рекой. Несколько десяткой бойцов ринулись вперед, окружив того монстра. Кто-то набрасывался на него прямиком со стены. Кто-то из солдат, не щадя жизни, прыгали со стены и атаковали его, подобно муравьям. Все мечи словно слились воедино. Если устоять было сложно, они сразу же падали. Но даже те, кто оставались в живых от падения, все равно оказывались раздавленными под огромными лапами чудища. Тела смешивались в один мясной фарш.

За короткое мгновение семнадцать — восемнадцать превосходных офицеров и рыцарей уже жестоко погибли в сражении, а тот огромный бегемот, подвергаясь постоянным нападениям, уже начал шататься, словно пьяный, завопил и стал с грохотом отступать.

Только часть стены уже трещала по швам, везде были трещины, много камней обвалилось, в каких-то местах стены уже не осталось.

В небесном пространстве маги исполняли заклинания. В этом звуке был небольшой оттенок тревоги и беспокойства.

Одетые в белые мантии, присланные первоклассные маги были главными среди всего союза и обладали высокими рангами. Их магия была превосходной. Перед глазами были те крупные животные, они уже атаковали стену. Позади них находились другие, продвигавшиеся вперед монстры. Один маг внезапно завопил низким голосом и поднял державшую в руках волшебную палочку. Под продолжительными заклинаниями, внизу разгорались боевые действия. Внезапно в пространстве появилась трещина, и пламя огня со свистом разошлось, сразу же с неба пошел огненный дождь!

Внутри этого огненного дождя послышался вопль, из этого огня появился силуэт обычного человека, его тело было полностью образовано из огня, это был огненный великан.

Такое мастерство было подвластно только магам высшего разряда. Тот огненный великан был немного меньше бегемота, и казалось, что выглядел слабее. В небесном пространстве маг был способен управлять им. Этот огненный великан сразу же развернулся к первому стоявшему рядом с ним бегемоту, и стал атаковать его.

Бум! Бах! Два огромных тела сражались друг с другом. Огненное пламя проходило по телу бегемота. Но у бегемота была магическая сила, которая отражала языки пламени. Его шерсть не пострадала. Затем великан еще вырос и стал бить двух бегемотов одновременно.

Остальные маги, обнаружив, что дело заходит в тупик, стали стремительно спускаться со стены. В один миг послышались заклинания земли, огня, речной системы. Они даже стали призывать души умерших.

Наблюдая за военными действиями сверху, в совершенстве владевшие магией земли маги призывали каменных монстров, которые были очень крепкими, словно скала. Их рост составлял три-четыре метра. Они были значительно меньше бегемотов. Но по количество их было намного больше. Пять каменных монстров могли сбить одного бегемота. Маги, которые вызывали души умерших, размахивали останками костей и на одном дыхании призывали их!

В густо покрытом мраком пространстве, появилась трещина, и из нее один за другим выдвигались костяные солдаты из черного пламени, это были призрачные черные рыцари. Они стали окружать бегемотов.

Все эти колдуны вместе вытянули руки, и обстановка сразу же изменилась. Огромные тела бегемотов, сила пространства, природная обороноспособность «штормовой интеллект» — если это все реализуется, то неприятель сразу же впадет в панику и утратит все свои боевые заслуги.

В данную минуту уже три-четыре бегемота разрушили человеческую стену. Святые паладины выделялись из всей толпы из-за своей силы, но чтобы противостоять одному такому бегемоту требовалось десять таких паладинов. К тому же отчаянно сражавшиеся бойцы спускались вниз, ущерб был катастрофическим, среди армии людей всякий раз выделялись только офицеры. Если командиры отрядов погибнут, то как сражаться?

Мощь крупных бегемотов была страшной. Участвовавшие в войне маги только чуть-чуть спасали бедственное положение. Крики. Было видно, как на поле боевых действий, бегемот размахивался своим молотом, защищаясь от каменных монстров. Справа и слева он все начисто уничтожил. Те каменные монстры были прочными, но железный молот все равно смог растолочь их. И они рассыпались, как черепица. Один взмах молота — и те каменные монстры превращались в груду обломков. Не смотря на то, маги прилагали все усилия, непрерывно призывали подкрепление, но их волшебная сила тоже была ограничена. И все эти существа не могли нанести существенный вред этим бегемотам. Они только могли немного сдерживать их. Задерживали ненадолго врага и все.

На стене уже лежало около сотни убитых святых паладинов. Их святая сила была средней. Если бы они сражались с обычными врагами, то они бы еще остались в живых. Но перед лицом таких огромных гигантов, даже используя всю свою храбрость, было сложно устоять против грома молотов вражеской стороны.

В один момент городские стены оказались в опасном положении, даже генерал Росток и его телохранители поднялись, несчитанное количество стрелков тоже взяли оружия и энергичными усилиями запускали стрелы в тех монстров. Но эти простые стрелы и луки в сравнении с силой бегемотов даже не могли проткнуть их шкуры.

Эти военные действия были похожи на то, как стая муравьев окружила одного слона!

Бух!

Наконец-то один бегемот заревел и поднял высокий молот, многочисленными ударами он ударял стену! Из стены доносился звук «щелк-щелк», который сильно испугал сердца людей! Булыжники один за другим раскололись, и городская стена зашаталась, словно в эту же минуту она вот-вот должна была обрушиться.

К счастью, когда строились городские стены оборонительного рубежа Касперский, было потрачено много душевных сил, это было самое надежное. К тому же со стороны наблюдателя, были выполнены жестокие стандарты. Когда-то во время строительства этого сооружения Двэйн даже уговорил Принца-регента добавить одно жестокое заклинание.

Каждая часть стены подвергалась проверкам, силачи железными молотами ударяли эти стены. Если бы им удалось сломать стены, то весь бы офицерский состав сел в тюрьму! В этом деле суровые заклинания ценой человеческих жизней. Все люди, строившие это сооружения, отдавали все свои духовные и физические силы, и никто из них не отлынивал от своей работы!

Поэтому три-пять стоявших рядом со стеной бегемотов, которые ударяли по стене своими молотами, разрушили только внешний слой стены, а не всю стену — потому что их сила была очень мощной. Если не получится истощить их силы, и они будут продолжать ударять по стене, то стена вряд ли сможет выдержать их натиски!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 590.2. Хуссэйн**

В это время послышалось «Бах!». Самый главный маг стал призывать огненного гиганта, и огромный бегемот снова подвергся огню, после этого он наконец-то не выдержал, и все его огромное тело утонуло в пламени. Языки пламени разошлись по всему его телу. Но магическое сияние бегемота преградило какую-то часть огня. А на стене кровь лилась рекой, вопль и крик монстра сотрясал воздух, в середине башни, слышался залп баллист, они разносились словно саранча, все те святые паладины, подчиненные императорского пространства и командиры, своей алой свежей кровью защищали каждый миллиметр городской стены, лицом к лицу с теми непробиваемыми громадинами, жертвуя своей жизнью, не уступали им и своей кровью заполонили каждый миллиметр городской стены. С обрубленными руками, окровавленные тела.

В воздухе маги разворачивали собственное колдовство, бесчисленное количество огней, лезвий ветра, даже лед и иней появились — все это было в одной магической связке, но для находившихся внизу бегемотов, это было все равно, что атака проливным дождем.

Все те простые солдаты были убиты горем. Когда бегемоты замахивались на людей своими молотами, офицеры и первоклассные кавалеристы еще могли хоть как-то изворачиваться и скрываться, а вот простые бойцы перед лицом таких страшных монстров были словно изделиями из папье-маше, бумажным муляжом, который можно было легко сдуть одним порывом воздуха от взмаха такого молота. Постоянно погибало множество таких героев.

Это бегемоты, в самом деле, были чересчур страшными и ужасными. Существа, которых призывали маги, могли только ненадолго сдерживать этих монстров, но очень быстро и каждое такое существо быстро разрушалось. Костяные рыцари, поднимая мечи, наносили незначительные ранения врагу. Эти бегемоты раздавливали их своими лапами. Под одной такой лапой могли оказаться около трех костяных рыцарей. Все они превращались в груду обломков. А вот костяные рыцари с черным огнем немного пугали этих бегемотов, но только разница в размерах между ними была огромной, но, несмотря на мощность силы, обороноспособность, сила повреждения были далеко не одинаковыми, несколько черных призрачных рыцарей очень быстро тоже оказались разбитыми вдребезги от молотов бегемотов.

В это время войска сторожевой службы поменялись в лице. Генерал Росток, несмотря на свой возраст, свирепо стиснул зубы от злобы. Затем громко закричал, вытащить мечи, отшвырнув пинком, он попытался остановить своих телохранителей, чтобы самому вступить в бой.

Господин!

Стоявшие позади телохранители крепко обхватили его, затем некоторые люди поспешно закричали:

— Вы ведь главнокомандующий, как вы можете сами вступать в бой!

— Что за чушь! Быстро разжали руки! — лицо генерала Ростка было злобным, если бы вокруг него не оказалось взрослых подчиненных, то он бы, размахивая мечом, пошел бы рубить их!

Как раз в это время послышался чрезвычайно важный свист из тыла!

Этот свист доносился до небес, и вдруг сзади показался золотистый блеск, выстреливший издалека, подобно падающей звезде, одно мгновенье — и он сразу же оказался перед лицом!

Золотистый блеск в небесном пространстве ослеплял глаза своими лучами, завернулся в силуэт одного человека и встал на городскую стену, внутри золотого блеска показались золотистые доспехи. Словами не описать, до чего же они были прекрасны и выглядели очень могущественно. Показалось, что в руках у этого силуэта находился длинный золотой меч!

Внизу много людей увидело это! И все замерли от удивления, а затем в душе словно случилось мощное землетрясение!

Золотистый блеск!

Его лучи были ничем другим, как силой!

Это были лучи силы!

Золотистая сила…

Это была сила воина святого уровня!

Густой ледяной рев, как только в небесном пространстве появился силуэт этого человека, все тело покрылось золотистым блеском, словно вокруг сверкали молнии, отражаясь на городской стене!

В это время у края городской стены находился один крупный бегемот, он продолжал бить по стене своим железным молотом, а два паладина были убиты, и из них струилась кровь. Свирепый рык, тварь была ненасытной с огромной пастью с торчащими клыками.

Тот золотистый силуэт сразу же вспыхнул своей силой и выпустил ее, стоявшие рядом люди почувствовали, словно они в тот момент оказались под палящим солнцем!

Умри!

Яростный рык. Длинный меч вместе с силой святого уровня, словно радуга, выступил наружу. Он опустил меч на тело бегемота, и сила бегемота, его блеск сразу же выступили наружу, но сила воина святого уровня оказалась сильнее его защиты. Грохот! Этот меч свирепо бил по телу животного, в один момент сразу же пронзил его тело, сила свирепо раздавила грудную клетку зверя, и его спина мгновенно треснула! Кровавый туман заполонил все вокруг!

Вдруг из этого силуэта вылетело тело человека и словно вихрь опустилось на спину этого животного, в руках он поднял меч, словно требовал очередного раунда. «Треск!» Он со всей силой воткнул меч в шею зверю.

Тот облик человека быстро завязал шею крупного животного и закружил его в воздухе, затем показался кровяной вихрь и кровяные капли дождя!

Большой рот того монстра бессильно заревел, и наконец, его большая голова с грохотом упала, отвалившись от собственного тела! Бах!

И огромное тело без головы тоже упало вдоль городской стены!

Силуэт того человека приземлился на городскую стену, только он встал на отрубленную им голову того монстра, и вокруг все люди были ошеломлены! Тело того человека в золотистых доспехах было атлетическим, он весь был в золотистом блеске, этот блеск был подобен пламени гнева и его волосы разносились по ветру… Он был словно пришедший из древности бог войны!

В этот время тот человек еще раз топнул ногой, и его тело стало прямым словно стрела, повернувшись к другому бегемоту он снова выпустил силу!

В этот раз лицом к лицу тот бегемот стал замахиваться своим железным молотом, силуэт человека оказался в небесном пространстве. Он прямо встретился с тем железным молотом. Бам! Громкий удар. Этот звук глубоко проник в сердца людей. Огромная сила раздробила даже этот железный молот.

Испытавшие воодушевление люди сразу же испугались.

Но хорошенько разглядев небесное пространство, они увидели в нем человека, его золотистая сила была по-прежнему такой же, а вот молот того бегемота разлетелся на кусочки!

Тот человек уже оказался перед лицом бегемота. Он замахнулся своим мечом, и воздух стал извиваться и давить, словно водоворот. Вся шкура монстра разлетелась в клочья! В этот момент чудище сильно упало духом!

Этот золотистый силуэт на одном дыхании обезглавил двух бегемотов. И люди под стеной бурно зашевелились, стали издавать приветственные возгласы.

Боевой дух людей сильно поднялся. Все эти святые паладины тоже пришли в себя, офицеры и командиры тоже. Их огонь в сердце был заново разожжён. Они сразу же бесстрашно устремились к этим бегемотам, не боясь смерти.

Вся сила вышла наружу. Копья в руках сразу же стали пригодными, и мечи тоже. Энергичными движениями они развернулись к противникам, стали зазывать их и даже не пытались скрыться от них!

Пусть даже умрем, все равно надо проколоть этого монстра! Все больше и больше святых паладинов нахлынули на городскую стену, а силуэт в золотистом блеске, словно мираж двигался по городской стене.

Не прошло и минуты, еще парочка бегемотов свалилась на землю, в это время лагерь орков сильно испугался.

Те орки приносили жертвы и из отдаленного места начали воспевать причудливые народные песни. Их звук волнами распространялся в воздушном пространстве. И все те бегемоты в конечном итоге вместе зарычали. В это же время они развернулись и стали убегать.

Вся стена была покрыта кровью. Повсюду валялись куски мяса. И даже трупы тех умерших солдаты было невозможно найти.

Наблюдая за тем, как испугавшиеся монстры бросились убегать, масса людей на городской стене свирепо закричала. Они не стерпели и сбросили свои шлемы, размахивая мечами, со всей силой закричали.

В это время золотистый силуэт того человека опустился на макушку башни городской стены! Он стоял там, а толпа людей смотрела на него, как на великого бога войны!

Бесчисленное количество воинов один за другим повернулись к башне городской стены, многие из них сделали поклон этому человеку в знак уважения.

В это время на небольшом расстоянии люди наконец-то отчетливо разглядели облик того человека. Узоры на его доспехах были специфическими и оригинальными. Они еще никогда не видели таких. У этого человека было ясное лицо и твердое тело. У него был один глаз с яростным взглядом, он был полон одиночества. В руках был длинный меч. Стоя там, не смотря на то, что у него был только лишь один глаз, но он не выглядел изувеченным, наоборот его внешний вид был очень внушительным.

На этом материке есть бойцы с силой святого уровня, об этом люди знали. Они видели Родригеза, прозванного «Мастером клинка серебряного небосвода», но перед глазами был не Родригез…

В это время наконец-то заслуживавшие доверия святые паладины тщательно прикинули, кто же это мог быть… Выражение их лица постепенно изменилось!

Все больше и больше святых паладинов поднялись посмотреть. Люди удивлялись и сильно волновались…

В конечном итоге двое паладинов лет сорока не сдержались и медленно подошли, на расстоянии в несколько шагов от того человека они встали на колени, и с почтительным видом выкрикнули:

— Господин!

Стоявший на городской стене Хуссэйн посмотрел на стоявших на коленях людей и сурово промолчал, затем безразлично сказал:

— Я не ваш господин!

— Нет! Вы! Вы, очевидно, Господин Хуссэйн! Господин, неужели вы не знаете нас? В тот год вы покинули Храм, но мы не могли поверить в ту клевету, что вы — изменник и преступник! — какой-то рыцарь, наверное, подчиненный Хуссэйна, внезапно закричал.

— Сегодня, Господин, вы сошли с небес и добились выдающихся боевых заслуг! Мы абсолютно не верим, что вы можете быть изменником и порочным человеком! Я хочу выступить с докладом перед религиозной общиной, прошу Вас, возвращайтесь снова к нам!

Много других паладинов ясно услышали это, больше, чем одна треть, всадников сделали несколько шагов впереди встали на колени. В том году все эти люди были подчиненными Хуссэйна. В том году, когда Хуссэйн состоял в религиозной общине, он был открытым человеком, по отношению к своим подчиненным он был полон энтузиазма, его сила выделялась из толпы. Все люди уважали и почитали его.

Пусть даже он предал религиозную общину, в святом рыцарском ордене простые люди не хотят верить в то, что Хуссэйн — порочный мятежник.

Пусть даже Хуссэйн оказался еретиком по отношению к самому важному ордену на материке, но он был знатоком своего дела, по силе ему не было равных. Теперь в качестве предводителя мог служить обычный рыцарь 8-го ранга.

На состязании боевых искусств, один из таких был сражен Двэйном в честном поединке, из-за этого в глазах ордена святых паладинов их престиж ушел в пух и прах.

Пожилые люди в ордене еще больше разочаровались в нем, но много людей не вытерпели и часто вспоминали о Хуссэйне. В былые времена Хуссэйн был первым рыцарем на всем континенте. В то время под его командованием, никто не мог пренебрегать Орденом святых паладинов.

В это время, в такой опасный момент во время войны, неустойчивое и шаткое время, этот пропавший без вести «первый» во всем континенте рыцарь неожиданно появился, и благодаря своей силе святого уровня обуздал этих бешеных врагов, единолично спас городскую стену и людские жизни.

И много пожилых паладинов были не в состоянии сдержать своих чувств, сразу же вспомнили былые времена, когда Хуссэйн был руководителем, и незаметно друг за другом каждый из них встал на колени.

В те годы авторитет Хуссэйна был очень высоким. Но его вероотступничество… С тех пор прошло уже много лет.

Меньше половины человек встало перед ним на колени. Но люди не находившиеся в прямом подчинении остались позади, они считали, что раз уж Хуссэйн покинул их, то преследовать его больше нет смысла, да и не зачем подниматься приветствовать его, лучше лишний раз избежать неловкой ситуации.

Но кроме этого было полно и других паладинов, которые не относились к прямому подчинению Хуссэйна, они стояли вдалеке от него и заняли выжидательную позицию. Еще больше людей изумлялись, появился многообещающий рыцарь. Они не могли сдержаться, и разного рода мысли приходил к ним на ум: он и есть тот самый Хуссэйн? Это же самый главный мятежник храма, разве он еще не удавился? Он вот так появился, нужно ли нам ловить его?

В один миг мысли людей из Ордена святых паладинов разделились. Хуссэйн был ростом выше всех. Он равнодушно смотрел на всех этих людей. Его выражение лица было равнодушным, но в душе он было сильно взволнован, что это было даже невозможно описать.

Характер Хуссэйна был именно таким: снаружи холодный, а внутри очень горячий, в тот год его вероотступничество — с этим уже ничего нельзя поделать, но это тоже его самое большое огорчение в жизни. Увидев множество подчиненных, разве он мог оставаться равнодушным и не вздыхать от тяжелых воспоминаний?

Но он был решительным и бескомпромиссным человеком, что ему придет в голову, этому он и будет твердо придерживаться. Посмотрев на других людей, он холодно сказал:

— Господа, будьте, пожалуйста, осторожнее! Я не ваш рыцарь Хуссэйн!

Говоря это, он издалека взглянул на городскую стену, там флаги развевались на ветру, несчитанное количество хорошо обученных солдат толпились группами, среди них был один старик, это был генерал Росток с передовой линии.

— Генерал Росток, — проговорил Хуссэйн. Его голос доносился глубоко вдаль.

— Я — главный рыцарь Дома Герцога Тюльпана! Служу Господину и по его приказу, приехал, чтобы оказать поддержку в военных действиях!

Первый рыцарь Дома Тюльпанов… Услышав эти слова, все святые паладины сразу же испугались и сразу же стали печальными…

Этот бесподобный боец, оказывается, был заодно вместе с Герцогом Тюльпаном…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 591.1. Он вернулся!**

Солнечные лучи блеснули над главным залом, погода наконец-то прояснилась. Холодный и сырой воздух в этом темном зимнем дворце полностью исчез.

Этот древний зал храма обладал самыми крупными палатами в величественном ансамбле зданий Императорского города. Лучи солнца пышно освещали его. Несколько тысячелетий тому назад великий основатель империи Арагон именно здесь опубликовал официальное послание и объявил о создании нового государства. Несколько сотен воинов подчинились ему тогда, выкрикивая восторженные возгласы.

Невзирая на тысячелетия, сменилось много императоров, тративших огромное количество средств на постоянный ремонт и дополнительные залы храма. Наступила нынешняя эпоха, и эта устаревшая постройка не выглядит разрушенной, она наоборот словно с каждым разом становится все роскошнее.

По бокам находилось множество больших круглых колонн, которые были украшены нежными цветистыми узорами. Они изображали военные сражения на протяжении всей истории государства и знаменитых героев. В большой жаровне круглый год горел незатухающий огонь. Стоявший на веранде воин в доспехах был отобран из императорской гвардии. На нем были наилучшего качества доспехи, в руках был длинный топор. Воин стоял в торжественном молчании.

Этот дворец был символом авторитетной императорской власти. Испокон веков Империя всегда созывала самых влиятельных аристократов, чтобы принять какую-нибудь резолюцию. Сегодня Его Высочество принц-регент созвал много министров, чтобы обсудить военные действия на передовой линии.

Вход в главный зал был плотно закрыт. И в это время один слуга и императорского дворца, немного нагнувшись, проходил по коридору семенящей походкой. Он даже немного бежал, и его зад немного выпячивался. Это выглядело смешно, но среди стоявших по боками воинов никто не засмеялся и даже не преградил ему путь.

Сапоги этого слуги постукивали. Он бежал, торопясь. В руках у него был барабан алого цвета, словно окрашенный кровью. Он держал его двумя руками высоко над головой.

Это алый цвет означал срочные новости с передовой линии. Поэтому этого слугу никто не останавливал. У него было срочное донесение. Даже глубокой ночью такого рода информацию нужно было незамедлительно донести до императора! Это был железный закон еще со времен Арагона.

На протяжении сотен лет империей правили разные монархи. Среди них были невежественные глупые правители, которые приводили дела управления государства в упадок, поэтому появлялись люди, не исполнявшие «железные» законы. Но нынешний принц-регент был усердным правителем, поэтому все эти «железные» законы строго исполнялись!

Этот слуга с выпяченным задом добежал до главного храм. Окинув взором стоявших в доспехах воинов, он стоял за воротами храма, выражение лица было напряженным. С широко открытым ртом он громко закричал:

— Срочное донесение с передовой линии!

Он так громко прокричал, что звук его голос сразу же долетел в главный зал. В одно мгновение ворота зала распахнулись, и два чиновника с хладнокровным выражением лица вышли наружу, торжественно приняли красный барабан и стремительно забежали обратно.

Внутри главного зала Принц-регент высоко сидел на троне, а внизу с двух сторон находились министры среди которых был министр военных дел Ками Сиро и другие главнокомандующие. Канцлер казначейства. А также высшие чиновники финансового учреждения. Министр церемониала. Еще было около семи-восьми самовластных представителей, среди них был толстяк по имени Такланшан.

Этот здоровяк с красным лицом что-то громко пояснял, пока его не перебили. Он увидел, как тот чиновник торжественно поднес этот красный барабан и передал его в руки принцу-регенту. Он сразу же перестал объяснять свой план о расходных материалах службы тыла, украдкой бросал глаза на принца-регента.

Принц Чэнь сидел наверху со спокойным выражением лица, принял этот намоточный барабан, на нем было запечатанное письмо, свиток из бараньей шкуры. Он развернул и внимательно посмотрел на него. Снизу толпа людей наблюдала за ним, пытаясь предугадать по выражению его лица, что же там был написано. Но после того как принц-регент дочитал свиток, его выражение лица ничуть не изменилось, даже уголки глаз не дрогнули, он только слегка кивнул головой и сразу же передал этот намоточный барабан своей свите. Его взгляд вновь упал на того здоровяка, и он ласково заговорил:

— Так, продолжай говорить, что там будет с материальными ресурсами в следующей четверти года?

Такланшан немного оцепенел, а затем сразу же откликнулся, немного покашлял и продолжил трясти своей большой головой, хриплым голосом проговорил:

— Хорошо… Э…Только что я говорил о проблемах транспортировки. В настоящее время провианта, фуража и оружия еще достаточно. На севере я пробыл только один месяц, однако знаю, что траты бронебойных стрел на передовой линией очень большие, предварительно заготовленные складские запасы вот-вот закончатся, а военные расходы увеличились дважды, мастерская в тылу усилила производство. Ваше Высочество, мастерская моего клана торопится с выработкой, не смотря на то что, количества еще недостаточно, но мы обязательно поторопимся. Относительно перевозчиков, я спрашивал министра военных дел Ками Сиро, сейчас транспортные мощности работают в полную силу, я имею в виду военно-морской флот, была освобождена партия флотилии лодок. Со специальной перевозкой этих бронебойных стрел и других товаров можно пока что не торопиться, время еще есть.

Такланшан помотал головой и закончил говорить — на самом деле с самого начала он был очень богатым торговцем и не разбирался в государственных делах. Только в последние годы, когда у власти оказался Принц Чэнь, а этот здоровяк был давним знакомым Принца Чэня, поэтому ему тоже пришлось постепенно занимать государственные должности, как говорится, с повышением уровня воды, поднимается и корабль. Сейчас из торговца он превратился в государственного подданного. Он был назначен на должность военного квартирмейстера боевого участка, и у него тоже было свое мнение и мысли.

Только что его перебили, и на некоторое время он немного забылся, но к счастью в середине беседы, сразу же все вспомнил, чем дольше рассказывал, тем больше говорил. В сердце он тоже хотел добавиться цели, он думал про себя:

«В прошлом люди принимали меня за богатого торгаша, а сейчас я влиятельный государственный подданный, теперь люди смотрят на меня другими глазами.»

Только мотая головой, Такланшан не заметил одного. У сидевшего наверху Принца Чэня лицо было обычным, но взгляд уже стал другим. То, о чем говорил здоровяк, Принц Чэнь выслушал примерно 70-80%. Остальное внимание было сосредоточено на том донесении о делах на военном фронте.

В итоге этот толстяк говорил так, что брызги слюны разлетались в разные стороны. Когда он закончил говорить, принц Чэнь покивал головой без всякого восхищения и очень спокойно сказал:

— Хм, понятно. Посоветуйся с Ками Сиро об этом деле, так и сделай.

Такланшан неизбежно расстроился. Он сделал большое дело, а принц-регент остался равнодушным. В сердце появилось чувство досады.

К счастью Принц Чэнь был не глупым правителем. Увидев выражение лица этого толстяка, он все сразу же понял, слегка усмехнулся, и добавил к своим словам:

— Ты, толстяк, сделал свое дело как настоящий министр, похоже, не зря я выбрал тебя на эту должность. Хорошо старайся!

Такое поощрение вызвало улыбку на лице Такланшана.

После этого Принц Чэнь покашлял:

— Я только что получил информацию с передовой линии, те варварские племена в начале весны, в самом деле, начали свое наступление, обстановка ожесточенная. Генерал Росток говорит, что они уже удачно отбили вражеское наступление, на передовой линии состоялось кровопролитное сражение. Те дикари получили серьезный ущерб.

Сидевшие внизу люди сразу же успокоились.

— Однако… — Принц-регент слегка усмехнулся. Его улыбка была очень странной. — Военная разведка докладывает об еще одном странном инциденте… В этот раз большую заслугу против наступления вражеских войск забрали не Ураганный легион и не рыцари Святого Ордена, а…

Договорив до этого места, Принц Чэнь специально остановился. Окинув взглядом сидевших внизу людей, он продолжил говорить:

— Это был один из воинов святого уровня…

— Воин святого уровня? — сильно удивились люди.

На всем континенте всем известным воином святого уровня был тот самый Родригез. Много влиятельных людей, собравшихся в этом храме, знало, что Родригез находился в подчинении Двэйна.

— Это не Мастер Клинка Серебряного Небосвода, — засмеялся Принц Чэнь. — Похоже, в нашей империи появился еще один достигший святого уровня. Интересно то, что этот воин святого уровня подчиненный рыцарь Герцога Тюльпана… Имя тоже странное, совпадает с именем того, кого изгнал и объявил предателем Храм Богини Света — Хуссэйн.

Хуссэйн?

Подчиненный Герцога Тюльпана?

Услышав его имя, все люди в главном зале погрузились в глубокое молчание.

Дезертир религиозной общины, тот самый Хуссэйн уже повесился — это сообщение опубликовал лично глава Светлого Храма! А теперь вдруг у Герцога Тюльпана оказался этот рыцарь, обладающий огромной силой, и его тоже зовут Хуссэйн?

Люди не были дураками, они догадались о скрытом смысле.

Только вот… Этот случай с религиозной общиной был неясным. Это сложно объяснить. Более того… Еще и Двэйна касается.

Если бы это случилось в прежние времена, то не было бы чего-либо удивительного. Но сейчас из-за испортившихся отношений Двэйна и правящего дома, когда пылинки и грязь еще не были убраны, всем было непонятно, как же относился Принц Чэнь к Герцогу Тюльпану на самом деле…

Принц Чэнь сидел наверху и бросил холодный взгляд на толпу людей. Он не мог не догадываться об их мыслях и догадках. Задумавшись ненадолго, Принц-регент равнодушно проговорил:

— На континенте появился еще один новый воин святого уровня, безусловно, хорошая новость, это означает, что у людей еще сохранился интерес к военному делу! Его имя… Кажется, что это совпадение с тем мятежником из религиозной общины… Хм, Хуссэйн. Людей с таким именем на континенте полно, поэтому нет ничего подозрительного.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 591.2. Он вернулся!**

Принц Чэнь изложил свое позицию относительно этого дела. Сидевшие внизу люди вздохнули с облегчением. Один за другим они поднялись, выразив свое согласие. Некоторые люди сразу же стали подлизываться и говорить, что под руководством такого талантливого правителя, люди в монархии питают интерес к военному делу, что этот могучий воин заслужил симпатии всего народа и т. д.

В эту чушь никто не мог поверить. Но это красноречие было необходимым. В одно мгновение молчаливая обстановка сделалась оживленной.

Принц Чэнь подумал немного и сразу же заговорил:

— Раз уж рыцарь Герцога Тюльпана оказал поддержку, которая считается благородным поступком для родины. Такие заслуги должны поощряться самим Императором. Хм… Только этот Хуссэйн — подчиненный Двэйна, поэтому благодарственное письмо отправлять напрямую Хуссэйну будет невежливо. Господа, у кого есть какие предложения?

На тот вопрос, однако, никто не ответил.

Короткое молчание. Немало людей посмотрело именно на канцлера казначейства — потому что раньше отношения между Двэйном и императорским домом стали затруднительными, со вкусом войны и смуты. В результате влиятельная шайка Двэйна не смогла спрятаться и перестала поддерживать отношения с Двэйном.

В этом Дворце они говорили о награде для рыцаря Двэйна, и никто не осмеливался предлагать свои идеи. Никто и не хотел говорить о Двэйне что-то плохое, потому что пока что он еще не был свергнут. Позиция Принца-регента была непонятной, поэтому никто не хотел говорить безрассудно.

Но раз уж подчиненного Двэйна следовало наградить, то сейчас в этом Дворце единственным, кто состоял с Двэйном хоть в каких-то связях, был Канцлер казначейства, ведь его внучка была обручена за младшим братом Двэйна.

Это благоприятную новость… Сходи сообщи Двэйну!

Канцлер казначейства находился в затруднительном положении. Старикан всей душой служил родине и не искал личных выгод. Про себя он понял скрытый смысл людских глаз. Но он оставался спокойным и не боялся чужих мыслей, более того, не боялся недоверия со стороны Принца-регента, только… Он был Канцлером казначейства. Награждать за подвиги не входило в его служебные обязанности.

Покашляв немного и посмотрев на министра военных дел Ками Сиро, сохранявшего спокойствие, сощурил глаза и про себя подумал: «Несмотря на свой возраст он все еще юн, но у старого канцлера научился правильному облику, хм, тоже еще тот хитрец. В былые времена называли друг друга братьями, а сейчас как страусы зарыли головы в песок»

Сейчас в это время дело дойдет до Двэйна и будет сложно разобраться. Глаза людей были устремлены на Канцлера казначейства. Старик немало понервничал. В итоге оказался не в состоянии сдерживать себя, покашлял и заговорил:

— Это… Ваше Высочество, я думаю, что раз уж это оказался человек Двэйна, то империя плохо распределяет государственные обязанности, лучше всего… Сейчас на передовой линии в разных местах рекрутированы наемные войск, уже создано войско, но это не правительственные войска… По-моему лучше всего назначить этого Хуссэйна главой наемных войск, а затем… Раз уж он стал воином святого уровня, то он естественным образом оказался вне людского мира, денежные награды для него ровным счетом ничего не значат. Поэтому я думаю, что… За его заслуги ему следует вручить орден и наградить титулом.

Принц Чэнь засмеялся и затем сразу же сказал:

— Это хорошее предложение, вручить титул этому человеку… Один серебряный орден за смелость… Титул за защиту государства. Хм, раз уже он –воин святого уровня, тогда титул святого ему подойдет. Кроме того… Согласно твоим словам те наемные войска пусть возглавит он… Э, верно. Раньше поданный семьи Герцога Тюльпана Лонгботтом возглавлял эти наемные войска на передовой линии, а этот Хуссэйн пусть будет помощником командира.

Задумавшись немного, Принц Чэнь добавил:

— И еще… До этого донесения о передовой линии, те наемные войска занимались военно-воздушными сражениями и достигли результатов, их тоже нужно наградить. Министры финансов и военных дел проконсультируйтесь и по заслугам наградите их… Кроме того, тем наемным войскам нужно придумать название, а то называть их всегда наемными войсками нехорошо.

Принц Чэнь подумал немного и сказал:

— Я вспомнил одно название… Волчий Клык, назовите наемные войска Волчьим Клыком.

Он — Принц-регент и управляет империей, кто может воспротивиться ему?

Так и сделали, как он сказал.

Положение Хуссэйна изменилось, он был награжден самим Императором и стал командиром Волчьих Клыков, получил государственный серебряный орден и даже титул Святого защитника государства.

— Генерал Волчьих Клыков? — засмеялся Двэйн и похлопал в ладоши. — Хорошее название, остроумное, ну вот прям очень.

На лице стоявшей рядом Джоанны появилось беспокойство:

— Над чем ты смеешься? Хуссэйн отправляется на север, и его узнают. Узнают, что он — мятежник из религиозной общины. Если она найдет его, то это создаст нам много трудностей. Что нам тогда делать?

— Кто причинит нам беспокойство?- фыркнул Двэйн и с пренебрежением дополнил:

— Эти священники же очень умные, уже давно вышел приказ, что Хуссэйн повесился, кто осмелиться опровергать его. Умер, значит умер! Настоящий Хуссэйн сейчас имеет только общее имя с прежним Хуссэйном! Неужели люди с одни именем — все преступники? Ха-ха-ха. Религиозная община будет проводить расследование? Хорошо. В таком случае ее священники просто не уважают Его Высочество Папу. Пускай обычные люди бросают слова на ветер, но ему это непозволительно. Он ведь первосвященник! Духовный лидер континента! Неужели он сам станет бить себя по щекам? Где же репутация религиозной общины?

Не смотря на то, что он ловко спорил, его манера речи была уверенной и смелой. Ему не было стыдно, стоявшая рядом Джоанна недоумевала.

Посмеявшись немного, Джоанна так и не поняла:

— Двэйн, ты сослал на фронт Хуссэйна, потому что боялся, что на передовой линии солдаты не смогут противостоять оркам. Только не лучше бы было послать Родригеза вместо Хуссэйна. Или… Просто меня отправить на север, тоже было бы неплохо.

Сказав это, голос Джоанны оказался немного робким. Она тайком взглянула на Двэйна, не поняла, улыбался ли он или нет, и начистоту поставила руки в боки и сказала:

— Ну что? Мне душно находится постоянно во Дворце и умирать со скуки, я хочу отправиться на передовую линию и воевать, это было бы лучше и не приходилось бы скучать.

Двэйн покачал головой из стороны в сторону:

— Еще не время… Еще не время… В будущем мы будем стоять впереди всех на передовой линии…

Джоанна немного расстроилась и продолжила говорить:

— Как бы там не было, если отправишь Хуссэйна — то будет непросто.

Двэйн не прислушался к ее словам:

— Непросто? Боишься, что религиозная община сможет доставить мне неприятности? Религиозная община уже давно знает, что Хуссэйн жив. То сообщение — это всего лишь компромисс по отношению ко мне. А сейчас… Даже если бы не было Хуссэйна, религиозная община все равно бы не отставила меня в покое. Хм… К тому же…

Договорив, выражение лица Двэйна сделалось честным. Взглянув на Джоанну, его голос стал ласковым:

— Джоанна… Ты, я, Вивиан — мы втроем вместе, наши взаимоотношения очень хорошие, вместе сердечно проводим дни. Есть одна фраза: «сытый голодному не товарищ». Ха-ха. Твоя простая жизнь счастливая и благополучная, но не забывай, что Хуссэйн, этот парень, еще холостяк. Если бы он влюбился в простую девчонку, то было бы неплохо. Но его возлюбленная — это Принцесса. Эх. Человек без титула никогда не сможет жениться на императорской Принцессе. Пускай мы бы согласились, но принц-регент бы никогда не согласился…

Вздохнув, Двэйн взглянул на покрасневшее лицо Джоанны, затем протянул руку и слегка ткнул пальцем в кончик ее носа и улыбнувшись, сказал:

— Я специально позволил Хуссэйну показаться на публике, пускай его репутация восстановится! Сейчас уже намного лучше, у него появилась прописка, он даже стал главнокомандующим Волчьих Клыков, получил Серебряный Орден за храбрость, стал святым защитником империи, после этого приказа он существует легально!

Смеясь, Двэйн похлопал себя по бедрам и медленно проговорил:

— C этим статусом сейчас все понятно, есть, чем гордиться, но для того, чтобы жениться на Принцессе, этого мало. Но не нужно обращать внимания, главное, чтобы Хуссэйн служил на передовой линии, а на голове всегда светился нимб, это будет достаточно. Настанет время — сосватаем и с Принцессой.

Сказав это, взгляд Двэйна сразу же стал суровым, тон речи холодным:

— Что же касается беспокойств со стороны Храма… Те священнослужители когда переставали меня беспокоить? К тому же… Хуссэйн для меня все равно, что брат! Ради его счастья… Пусть даже Храм будет ненавидеть и завидовать, это только лишь пустяки! Храм уже давно хотел прикончить меня раз сто. Сейчас они еще сильнее хотят убить меня еще двести-триста раз — абсолютно никакой разницы.

В государстве появился новый воин святого уровня. Эта новость распространилась в весеннее равноденствие по всему Роланду. Более того на материке уже давно ходили легенды и предания о существовании воинов святого уровня. О Родригезе, об этом Мастере Клинка Серебряного Небосвода знают уже давно: он замышлял государственный переворот. Поэтому его слава недостаточно добрая.

Этот новый воин святого уровня все-таки на передовой линии совершил подвиг — тем не менее, помог нам загубить много варварских племен!

И это «радостное событие» быстро распространилось. Сейчас о Хуссэйне везде пишут и смутно связывают с тем «умершим» мятежником Хуссэйном.

Все слухи всего-навсего приукрашены, а религиозная община хранит молчание от начала до конца, даже слова вымолвить не может насчет награды Хуссэйна и долго болевшего Герцога Тюльпана, наконец-то вышедшего из своей резиденции!

В этот же день утром экипаж Герцога Тюльпана торжественно выехал из резиденции вместе с сопровождающей свитой охранников. Когда они появились у городских ворот столицы, охрана императорской столицы не могла поверить своим глазам.

Все люди догадывались: в такой шторм Герцог Тюльпан покинул резиденцию, спокойствие столицы империи может прекратиться!

После того как Двэйн выехал из города, то он отправился прямо к военной императорской академии, с которой был разлучен уже очень долгое время.

Экипаж остановился у ворот академии, Двэйн по-прежнему сидел в инвалидной коляске.

Преподаватели и рядовые солдаты, узнав о его приезде, мгновенно вышли наружу.

Отряд воинов толпился около коляски Двэйна, не спеша повернули его к Академии и медленно завезли внутрь. Проезжая через учебный плац, была слышна непрерывная стрельба, в это время шла подготовка учеников.

В военной академии уже давно была создана императорская гвардия из пятисот человек, специалисты жили здесь. Это были ответственные за порядок и охрану люди и преподаватели для «парных» занятий.

Когда Двэйн прибыл на учебный полигон, несколько десятков курсантов вместе с двумястами офицерами проводили тренировки по пересеченной местности.

Двэйн сразу же отдал приказ привезти его в коляске на учебный полигон. На далеком расстоянии было видно компанию офицеров, разделенных на красных и синих, они соперничали друг с другом. Атмосфера была полной энтузиазма.

Коляска Двэйна заскрипела, под деревянными колесами продавилась песчаная почва полигона. Подъехав сбоку вместе с группой сопровождающих, он сразу привлек внимание офицеров. Его взгляд был пронзительным. Его сразу же узнали. Он странно улыбался, сидя в коляске… Взгляд был холодным и злобным… Разве это не тот Директор, который заставил множество людей хлебнуть горя?

Увидев, что этот роковой человек снова вернулся, все присутствующие курсанты сразу же остолбенели, даже перестали тренироваться. Все смотрели на Двэйна. Кто-то даже раскрыл рот от удивления и от испуга не мог разговаривать.

Еще был один офицер, который карабкался по глинобитной стене в этот момент, заметив хорошо знакомого Двэйна, он от испуга заулыбался, руки и ноги сразу же ослабли и перестали слушаться, и он спустился со стены. Упал прямо на зад, ему было очень больно. В таком положении он прямо смотрел на Двэйна.

Двэйн взмахнул рукой и со смехом сказал:

— Щенки, я вернулся… Вы скучали по мне или нет?

Эти слова были простыми, но другие люди не ответили ему. Затаив дыхание, они внимательно наблюдали за вернувшимся Директором и думали про себя: «изнурительный тип вернулся, и славные былые дни закончились… Отныне кажется все будет еще намного печальнее… "

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 592. Хитрый старик**

Лицо Двэйна было радостным. Он почувствовал, что все курсанты глубоко уважали его. Они долго смотрели на него, и никто из них не проронил ни слова. Двэйн сжимал губы от смеха и мягко спросил:

— М? Похоже, вы мне не рады… Почему каждый из вас находится в таком глупом молчании?

После этого все учащиеся сразу же опомнились и друг за другом по очереди выкрикнули, изо всех сил показывая радость на лице. В один миг на площадке поднялся шум. Они горячо приветствовали вернувшегося господина Директора. На полигоне стало очень оживленно. Только те парни все равно содрогались от страха, даже дышать полной грудью не осмеливались перед Двэйном. Это был образец почтительности, словно мышь встретила кота.

— Хорошо, — взмахнул рукой Двэйн. Те восхвалявшие приветствия сразу же замолчали. Двэйн смотрел на курсантов и медленно проговорил:

— Пока меня не было, говорят, что вы тут бесчинствовали и веселились, правда, ведь?.. Ха-ха-ха. Хорошо! Очень хорошо! Вы ведь молодые люди, полные энергии, и вам нужны развлечения, и я это понимаю, но я думаю, что вы не забросили свою усердную и прилежную учебу… Хм, раз уж я вернулся, то должен проверить ваш прогресс. Поступим следующим образом. Сегодня вечером отдых отменяется, после тренировки отправляйтесь в актовый зал. Я посмотрю на вас, отлынивали ли вы от учебы в эти дни. Если кто-то из вас не пройдет проверку… Эх…

Договорив, Двэйн тихо вздохнул и мягко сказал:

— Так долго не виделся с вами, не хочется сразу же наказывать вас… Надеюсь, что вы будете понапористее, чтобы не расстраивать меня, — сказав это, сопровождающий Двэйна толкнул его коляску и увез его с полигона.

Когда Двэйн уехал, эти курсанты все нахмурили брови и начали причитать. Были даже люди, которые пристали к Габриэлю с вопросами:

— Габриэль, ты младший брат Директора и знаешь его хорошо, какие задания будут в его проверочном испытании?

Габриэль засмеялся:

— Несколько дней назад мой старший брат находился дома. Он все время держал рот на замке о делах в академии, откуда я знаю, как он собирается испытывать нас? Вы спрашиваете меня, но я не осмелюсь пойти спросить его. К тому же…- выражение его лица стало беспомощным. — Все мы, братья, в последнее время действительно вели себя слишком свободно. Даже я. Несколько дней назад я не выучил документы о службе тыла… Эх, мой брат часто говорит: «вести войну и организовывать службу тыла». Особое внимание он уделяет службе тыла. Возможно, он сможет испытывать нас в этом деле… Несколько дней назад. Когда его не было, мы повеселились достаточно, в прошлый раз квартирмейстеры из строевого отдела читали лекцию, они были сильно раздражены и ушли, боюсь, что брат знает об этом происшествии…

Все эти хорошо обученные офицеры из разных мест империи были заносчивыми. Это были непокорные люди. Но перед Двэйном они трепетали в благоговении. Как только Двэйн появился, один за другим они стали молчать, как цикада зимой, были послушными и почтительными, как сыновья.

— Пускай! Хватит! — вздохнул один офицер. — Хорошо это или плохо, что все эти дни мы веселились. Раз уж Директор вернулся, всего лишь получим от него. Если он будет бить меня, я все равно останусь очень довольным.

Эта речь вызвала отклик. Один за другим были больше не в состоянии играть в состязания на пересеченной местности, все они вернулись в казармы, пролистывать книжки.

Двэйн вернулся в собственный кабинет. Сначала он вызвал несколько учителей для допроса о последних событиях и делах. Затем подумал про себя и позвал командира отряда курсантов Ялуара. Тщательно расспросил его. Когда он услышал, что все курсанты вернулись обратно в казармы, читать книги, чтобы подготовиться к проверке, то сразу же рассмеялся. Этих солдат нужно держать под надзором. Но это совсем непросто.

К вечеру Двэйн созвал курсантов. Пока его не было, курсанты нарушали дисциплину. Они развлекались очень много. По разным причинам раздавались удары палками.

Эти офицеры не считались с другими людьми, но Двэйна они сильно уважали. Даже не смотря на то, что Директор сидел в инвалидной коляске и выглядел очень слабым, что от дуновения ветра мог свалиться, но они ни капли не противились его.

Среди этих курсантов авторитет Двэйна был очень высок. После того как закончились удары палкой, все пошли по казармам. Двэйн собственноручно принес курсантам лекарства и вкусные финики. Такой прием Двэйн уже давно испытывал и был хорошо знаком с ним. Те побитые курсанты не только не ненавидели Двэйна, они наоборот успокоились. Растроганные поступком Двэйна, они осуждали себя за неуважение к наставлениям Директора. Увидев, что в такое позднее время калека Директор приехал к ним, сидя в коляске. Они все почувствовали стыд и раскаяние. И совсем не думали о своих глубоких ранах от палок. Они глубоко задумались о своих проступках.

Двэйн болел долгое время. И вдруг вышел из своей резиденции, не предупредив правящий дом и штаб корпуса. Он самоуверенно приехал обратно в военную академию и продолжил работать. Такое странно поведение повлекло за собой много дискуссий в императорском дворце.

Казалось, что Двэйн должен был разругаться с императорским дворцом. Но императорская семья не обратила на него внимания. Это было странно. Несколько дней назад того события словно и не было.

Вплоть до того, что Двэйн вернувшись в военную академию, на второй день сразу же требовал материальные средства и передал целый перечень штабу корпуса. Ками Сиро смеялся и передал его Принцу-регенту. В результате Принц-регент только посмотрел немного и сразу же вернул этот перечень обратно Ками Сиро с нетерпеливым выражением лица.

— Когда-то раньше разве я не говорил тебе, что необходимо соглашаться с любым требованием военной академии, все, что требуется Двэйну, провиант, оружие и денежное довольствие, дать им всё — для этого, не надо спрашивать моего разрешения. Зачем снова прибежал показать мне этот перечень?

Ками Сиро тоскливо подумал про себя: Ваше Высочество…раньше — это раньше. В то время вы доверяли Двэйну. Отношения были близкими. Но сейчас между вами разногласия…

Он только лишь делал дела осторожно, не хотел, чтобы Принц-регент обвинял его в чем-то. Он забрал этот перечень и вернулся в штаб корпуса. Взмах пера — и перечень был утвержден.

Вечером, возвращаясь домой, Ками Сиро пошел к старому канцлеру Лобустьеру за советом.

Для восьмидесятилетнего старика холодная зима была самым сложным временем. Старики зимой обычно часто болеют. В последнее время здоровье с трудом поправилось немного. Но во дворце все знали, хоть и боялись говорить: жить старику оставалось недолго.

В эти дни погода стала теплее. Старик наконец-то мог вставать с постели. Иногда на него находило вдохновение, и он выходил пройтись по двору вместе с сопровождающими.

Когда Ками Сиро прибежал к нему, старик уже поужинал. Он лежал на мягкой постели, грелся у огня и дремал. Ками Сиро, стиснув зубы, разбудил этого старика, а затем подробно рассказал ему все свои мысли.

Глаза Канцлера помутнели. Два его глаза сощурились. Дослушав до конца Ками Сиро, старик прокашлялся и выплюнул густую мокроту. Затем глубоко вздохнул и, растягивая слова, шепотом проговорил:

— Ты ааа… Вроде бы умный человек, но иногда только хочешь выглядеть умным… Эх. Жаль. Я только боюсь, что мои дни сочтены. В будущем не смогу подсказывать тебе. В этом деле… Ты не прав. Ты не можешь притворяться дураком.

— Притворяться? — недоумевал Ками Сиро.

Старый канцлер усмехнулся. Хмурым взглядом посмотрел на него.

— Ты не понимаешь, что в правительственных кругах, чем больше ты ясно и находчивее проявляешь себя, тем быстрее умрешь. Прикидывайся дураком. Это самый лучший путь для спасения! Не думай, что притворяться так легко. Этому не за два-три дня учатся.

Договорив это, старик изо всех сил выпрямился и с большим усилием сел. Смотря на Ками Сиро, он медленно заговорил:

— Я спрошу тебя, когда-то в прошлом Принц-регент говорил тебе, в дальнейшем независимо от того, какие требования предъявляет Двэйн в военной академии, нужно все исполнять, разве Принц-регент не говорил?

— Говорил, — Ками Сиро кивнул головой, а затем снова нахмурил брови:

— Но сейчас ситуация другая, в это время Двэйн и Принц-регент прервали свои отношения…

— Тупой! — вытянул один палец старик и ткнул им в лоб Ками Сиро. Затем сказал:

— Неужели сейчас Двэйн и Принц-регент рассорились? Откуда тебе знать? Как ты можешь утверждать? Просто посмотрел и понял? Другие люди глупые?

Ками Сиро ничего не сказал.

— Притворяйся, — слегка улыбнулся старый канцлер. Его смех было сложно понять.

— Когда-то Принц-регент сказал это, тебе следует напрямую выполнять! Что надо Двэйну, то и давай. Даже если что-то не то дашь, все выяснится. Что ты просто действовал согласно приказу Принца-регента, и никто не скажет тебе, что не прав! Ты что на другие заслуги претендуешь? Хм… Можешь себе представить, что больше всего не любили в прошлые эпохи?

— Что не любили? — спросил смиренно Ками Сиро.

Старик глубоко вздохнул, его лицо стало сосредоточенным. Он посмотрел прямо в глаза Ками Сиро:

— Больше всего не любили… Министров, которые пытаются догадаться о мыслях Императора! Хм. Помыслы государя как может обдумывать простой слуга? Если все слуги начнут обдумывать помыслы государя, тогда что загадочного останется в нем? Какое величие?

Ками Сиро ничего не сказал. Его лицо изменилось. Он тщательно размышлял над словами этого старого канцлера.

— Ясно услышал. Я уже давно говорил тебе, что сейчас ты стал министром военных дел, и в отношении Двэйна нужно быть непричастным… Это не значит, что нужно враждовать с ним. Но и не дружить. Дружба дружбой, а служба службой. Как надо делать, так и делай. Все законы штаба корпуса нужно выполнять. Неважно, каким будет результат. Никто не скажет тебе, что ты неправ. Не надо ходить угадывать, о чем думает Принц-регент. У тебя еще нет опыта, поэтому тебе нужно честно и правдиво выполнять свою работу. Честно повинуйся и усердно выполняй поручения. О чем не следует думать, о том не думай. Не нужно спрашивать, не спрашивай!

Закончив говорить, старый канцлер снова поднялся и тяжело вздохнул:

— Сейчас никто не знает, как Принц-регент настроен по отношению к Двэйну. Во дворце императора влиятельные люди пытаются угадать его мысли, но никто не сможет точно понять его. В это время ты простодушно взял перечень и пошел спрашивать Принца-регента? Для чего? Ты хотел узнать, как сейчас относится Принц-регент к Двэйну?

— Нет, — смутился Ками Сиро. — Мне просто показалось…

— Тебе ничего не может казаться! Тебе не следует думать об этом деле! Тебя это не касается! Ты так поступил, я понимаю твои намерения! Ты просто заботишься о Принце-регенте… Хочешь качественно выполнить поручение. Хочешь показать ему свою верность. Но для него ты наоборот можешь вызвать подозрения, что ты пытаешься выведать его план действий, ты понял?

Ками Сиро задумался на минуту. Его лицо было сосредоточенным. Он кивнул головой в знак согласия. Затем поднялся на ноги и откланялся.

Но когда он собрался уходить и дошел до дверей, то вдруг остановился. Обернулся назад и уставился на старого канцлера. В эту минуту на лице Ками Сиро появилось сопротивление. Его лицо словно погрузили в воду. Он, стиснув зубы, заговорил:

— У меня в сердце есть еще одно сомнение… Я могу только спросить у Вас совет…

— Говори, — вздохнул старый Канцлер.

Ками Сиро снова подошел к нему, но уже не сел рядом с ним. А встал на колени перед ним. Лицо этого молодого министра было полностью серьезным. Стиснув зубы, он сказал:

— Я хочу спросить… В будущем… Если я, если я… Если правящий дом рассориться с Герцогом Тюльпаном. Как мне вести себя?

Старый канцлер вздрогнул. Поднял голову и посмотрел на Ками Сиро длительное время. На его лице показалась усталость. Он глубоко задумался на короткое время:

— Боюсь, что я уже не увижу того дня, но если подумать сейчас об этом случае… То, о чем ты говоришь, вряд ли произойдет.

Сделав паузу, взгляд старого министра заблестел:

— В присутствии Принца-регента не стоит колебаться. Будь настоящим рядом с ним.

Ками Сиро выслушал его. Внезапно наклонил голову. Он не смотрел на старого канцлера, только грустно спросил:

— А если Принца-регента не будет?

Когда старый Канцлер выслушал его, его руки внезапно задрожали. Посох, который он держал в руках, с грохотом упал на пол.

Его тело дрогнуло. Он немного приподнялся. Кожа его лица выглядела словно засушенная кожура мандарина. В уголках глаз были морщины.

В одно мгновение его взгляд стал острым. Он словно лев смотрел на стоявшего перед ним Ками Сиро.

— Откуда ты знаешь?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 593. Сигнальный огонь с Востока.**

Лобустьер был уже стариком, но в одно мгновение в его глазах появился свет, который словно мог освещать человеческие души.

Только Ками Сиро специально низко наклонил голову и отвернулся. Затем он еле слышно проговорил:

— Ты забыл… Что я муж твоей внучки. Эта семья… В будущем будет принадлежать мне, и всякому все-таки придется искать путь к отступлению, — эти слова были негромкими, но сильно били по ушам старого канцлера, и выражение его лица изменилось.

В итоге Лобустьер медленно присел и, тихонько постукивая по своим коленям, посмотрел на Ками Сиро и сказал:

— Хорошо. Подними голову.

Ками Сиро сразу же поднял голову и посмотрел в глаза канцлеру:

— Я сильно удивлен и никогда не мог подумать, что вы как утес стоите в империи вот уже несколько десятков лет. Мудрый всегда оберегает себя. Ни во что не вмешивается и избегает осложнений. Кто бы мог подумать, что вы уже так долго находитесь во дворце.

— Будь осторожен в своих высказываниях, — строгим взглядом посмотрел на Ками Сиро старый канцлер.

Ками Сиро немного посмеялся:

— Вы учили меня прикидываться дурачком и ни к чему непричастным и не строить соображений о намерениях правителя. У вас уже давно появилось собственное поле зрения во дворце… Как-то это не сходится с Вашими прежними наставлениями.

— Это не одно и то же, — старый канцлер холодно усмехнулся. Вдруг в его глазах показалось строгое величие императорского канцлера:

— Какое у тебя сейчас положение? Министр военных дел… Хм. Ты такой молодой, и тебе не хватает стажа. Всех тех авторитетов в военном совете ты едва ли сможешь подвинуть. Пусть у тебя сейчас высокий статус, и все кругом тебя уважают, но о реальной власти в твоих руках не может быть и речи. Высокое положение — это не всегда власть… Твое положение, я же тебя учил не думать о намерениях императора, вот это и правильно, намного лучше для тебя, — говоря это, старик утомленно вздохнул. — Я отличаюсь от тебя, с 20-ти лет я уже начал вертеться в этом дворце, в управлении финансов, в учреждении императорских церемоний, в государственном управлении надзора, в военных делах верховного главнокомандования. Все время верчусь в этих кругах. Какое-то время я регулировал местонахождения генералов-губернаторов. В общем, все отделения империи и разные должности. Я словно расплываюсь по всему дворцу императора! В итоге теперь я первый канцлер империи. Жизнь сократилось на полвека, и я занимаю эту должность. Надо бы сказать что-то приятное. Сотни миллионов людей подо мной, а надо мной только лишь один…

Старик словно стал высмеивать:

— Когда встречаешь невежественного императора, вся власть переходит в руки канцлеру. Это как белая ворона! Конечно. Это можно расценивать как невыполнение истинного долга, но я не такой. Однако… Простые министры. Можно не догадываться о намерениях императора, просто быть честным министром… Но… Я не могу! Канцлер не может этого избегать! Быть под кем-то одним, но над сотнями миллионов людей, так точно не пойдет! Поэтому, я учу тебя не совершать поступков из-за твоего положения, а вот мне просто положено так поступать!

Раз уж старик раскрыл свои намерения, то попросту стал говорить откровенно:

— Я уже давно понял, статус канцлера империи предполагает сосредоточения большой власти, канцлера никогда не считают чистым на руку министром, к тому же… Наполовину правитель, наполовину министр! Поэтому в императорском дворце мне нужно уметь видеть мысли того главного человека. На самом деле это дело существовало и в прошлые эпохи. Мое поле зрения уже давно в этом дворце, на протяжении многих лет я никогда не замышлял ничего плохого в своих мыслях, только просил новостей о мире. В самом деле, быть искренним так непросто, — затем старик нагло посмотрел на Ками Сиро. — Вот и подумать не мог, что все эти люди знают, что я скоро погибну и вдруг стану искать защиты у тебя.

Ками Сиро неестественно засмеялся:

— Человек все-таки должен знать путь отступления, эта семья так или иначе в будущем станет моей, вы еще весь век планируете скрывать?

Ками Сиро ничего не скрывал и говорил начистоту:

— Несколько дней назад во время зимы Вы подхватили болезнь и теперь не можете управлять делами. За всеми делами в этой семье наблюдал я, в результате в повседневной жизни все домашних ведомостях появились странные тайны, я только не знаю, откуда это все. Стало возникать любопытство, я решил посмотреть и обнаружил, что-то секретное письмо написано тайным языком. Обычному человеку не понять содержание. Но, кажется, вы забыли, чем я занимаюсь. В то время я ради Принца-регента в его комнате был секретным агентом на протяжении 10-ти лет, поэтому я знаком с этими шифровальными знаками. Но я так и не понял вашего письма. Я немного подумал и разложил все по частям, в результате я сразу же понял, что-то письмо об известиях в императорском дворце. Никак не мог подумать, что все это время, в императорском дворце, в том письме. Ни что иное, как всякая чушь и пустые разговоры о питании принца-регента? Из-за чего рассердился маленький Чарли, какую книгу читает Принцесса Карина, сколько дней был занят делами Принц-регент и не ходил увидеться с Императрицей и Принцессой…

— Хм, я же не измену замышляю, мне и не надо разведывать крупные дела. Мне только и нужно знать всякие мелочи, понимать обстановку в императорском дворце, — старик канцлер помотал головой. — Если бы я серьезно хотел разведывать секретные новости, то об этом бы уже давно стало известно!

— Только такие мелочи на самом деле очень ценные! — Ками Сиро посмеялся. — В последнее время во Дворце сменилось немало врачей, это обстоятельство сильно насторожило меня.

Старик поколебался короткое время:

— Раз уж ты тоже знаешь, то, похоже, мой шпионаж уже был подчинен тебе. Пускай, так или иначе рано или поздно все равно все тебе отдавать…- говоря это, старик повернулся и взял со стола кисть, затем на белой бумаге написал несколько строчек.

Он поднял глаза на Ками Сиро:

— Я в Императорском Дворце уже несколько десятков лет, все это время я никогда специально ничего не разведывал, не выяснял секретов императорской семьи, но только к некоторым простым повседневным делам был очень осторожным. Ты должен знать, на самом деле очень много с виду простых вещей наоборот могут тебе рассказать намного больше секретов!

Он передал этот листок бумаги:

— Испокон веков во внутренних делах императорского дворца императорские врачи могли всегда закупать целебные средства, заготовлять их в императорском дворце. Сколько покупать, что покупать — все уже давно стало обычной практикой. Еще те маги при дворце… Хм, маги используют особые лекарства. С самого начала лекарства закупались у магического союза, но императорские маги и магический союз стоят не на одном пути, поэтому всеми закупками лекарств руководит внутреннее управление. Начиная с прошлого года, перечень закупок внутренних дел дворца изменился. Закупая каждый раз, появились совершенно другие лекарства. Эти лекарства появились только в отдельный месяц, моментально, и это неудивительно. Возможно, что каждый маг провел исследование особой магии. Когда придет время и наступит потребность. Но с прошлого года каждый месяц стало выходить больше перечней, и их ассортимент от случая к случаю менялся. Но среди них было несколько лекарств, которые никогда не менялись.

Он встряхнул листок бумаги:

— На этом листке бумаги написан перечень закупок нескольких месяцев, каких продуктов стало больше в ассортименте. Изначально я не придавал этому значение, однако по обычаю я все еще отправляю людей на юг. Нашел врачей и обо всем разузнал. Выяснил применение этих лекарств и эффект, только потом подумал, наш с тобой Принц-регент…- старик вплотную сморщил брови, беззвучно вздохнул.

Ками Сиро взглянул на листок, и на его сердце стало тяжело. Он повернулся кругом вместе с этим листком и подошел к огню свечи, скомкал листок и сжег его до золы.

Он стоял рядом с огнем, и языки пламени озаряли его лицо. То молодое лицо мерцало:

— Раз уж все разъяснили… Тогда вам нужно ясно изложить мне… Если наступит день, когда Его Высочества не станет, а Герцог Тюльпан снова окажется в тесных связях с императорским двором… Что же мне нужно делать!

Старик закрыл глаза:

— Боюсь, что я не доживу до этой весны… День, о которым ты говоришь, я его не застану. Но если тот день действительно наступит, то ты…

Входная дверь была плотно заперта. Старик и малец были наиболее влиятельными подданными. Диалог в этой комнате никто не мог подслушать. Снаружи постепенно поднимался ночной ветер, всколыхнувший кроны деревьев. Звуки шорохов. Словно звуки беседы были прикрыты сумерками.

\*\*\*

966-й год Империи. Последний день марта.

Оборонительный рубеж Касперского.

Проложен искусственный канал к южному берегу. В зимнее время на берегу реки были построены временные казармы. Здесь проходили речные гидротехнические работы. Еще несколько пехот рядовых солдат пребывали в этом месте. Чтобы эта река не застыла зимой, были подготовлены рабочие руки, которые ломали лед.

В результате эта была теплая зима, и их заслуги оказались бесполезными. Во время начала весны вся эта армия была снова перемещена. А все те временные казармы и подготовленные железные лопаты, мотыги и другие инструменты еще не были возвращены обратно.

Юг не был далеко. Крепость восточной части, не смотря на то, что была чуть меньше крепости средней части, все-таки была выдающейся. В этой крепости пребывало шесть дивизий императорского пространства, трое из которых являлись дивизиями ураганного корпуса, ставшего главной силой. В дополнение к этому на подкрепление пришло трое хорошо обученных одинаковых охранных войск, помимо этого здесь еще находилось 60000 тыс. работников и войск, формировавших службу тыла.

В восточной части крепости на городской стене пошла трещина. Внизу был широкий канал, который соединялся с каналом Гранд Ланканг. Он был пригоден для транспортного флота, можно было перевозить ресурсы прямо в город.

После начала весны погода день за днем становилась теплее. Великая река служила в качестве заслона, на реке еще был военно-морской инспекторский дозор. Около восточной крепости стоял небольшой военный корабль. Поэтому кавалерия императорских разведчиков по-прежнему каждый день выезжала из города и патрулировала, вдоль южного канала Великого канала.

Таким образом, восточная часть оборонительного рубежа все же чувствовала себя спокойнее на поле боя, нежели средняя часть.

Не смотря на то, что в прошлом году несколько варварских врагов нанесли внезапный удар под водой, но после этого таких инцидентов больше не повторялось. В последствии караваны с грузами усилили меры осторожности, и напряженная обстановка продолжалась полгода.

В этот день в первой половине дня одна кавалерия отправилась из северных ворот крепости, перед этим она сначала обошла крепость, затем разделилась на два отряда вдоль южного берега Великого канала, весь путь, направляясь вправо и производя дозор.

Это были лучшие рыцари Ураганного легиона. Они были одеты в плотные доспехи, а на плечах несли крестовые мечи, на их лошадях еще висели пики.

Из-за того, что погода была теплой, течение Великой реки было медленным. Это было воздействие утренних солнечных лучей на поверхности реки. Когда река была спокойной, она светилась, словно золото. Главная крепость в средней части. Снова свирепо отразила два нападения. Говорят, что все маги выступили в этих сражениях, а в империи появился новый воин святого уровня.

Кавалерия под руководством командира отряда медленно подстегивала лошадей и шла шеренгой. Взгляд нередко устремлялся на северный берег. Обычно можно было увидеть, как на северный берег нападала вражеская кавалерия волков. Их отделяла всего одна река. У тех волков не было возможности приблизиться.

Обе стороны были отделены рекой и могли только наблюдать друг за другом по разным берегам. После этого они уехали.

В этот день выехавшая из города кавалерия шла без остановок на перерыв, внезапно заметила, как рука командира отряда поднялась наверх. И весь строй сразу же остановился.

Командир отряда повернул голову, и выражение его лица сделалось нелепым:

— Прислушайтесь!

Огромное число войск вместе остановились. В самом деле, они услышали доносящиеся с севера смутное, но ритмичное журчание воды!

Тот звук словно доносился из далеких мест. Но постепенно мало-помалу приближался.

И посмотрев на берег реки, на ее воду, он словно была поглощена этим шумом. Дрожала под его ритм…

Тот отряд сразу достал бинокли. Повернувшись к северному берегу и посмотрев немного, их тела сразу задрожали, выражение лица сразу же поменялось!

В маленьких биноклях появились следующие кадры: к северу от реки на широкой равнине, если посмотреть далеко, то можно увидеть все небо. Оно было бескрайним. Темные фаланги передвигались одна за другой подобно муравьям. Ими было покрыто все поле. Оружие было словно один темный лес из стали черного цвета!

Множество ног топтало поле вместе с правильным ритмом! Тот правильный топот напоминал приглушенный гром и бил по сердцам людей. Квадратная матрица выдвигала войска. Их доспехи ударялись и издавали звонкие звуки. Это были нотные знаки, бросавшие всех людей в дрожь…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 594. Взрывы!**

В полдень войска сторожевой службы из восточной части крепости среагировали. Две дивизии отряда императорского пространства вылетели из города. Они пролетали над берегом реки, где находился порт военного бастиона с небольшими флотилиями.

Не только сомнения, но и удивление настигло их. Перед ними подозрительным делом казалось следующее: многочисленная армия изгнанных народов, в самом деле, собираються осуществить наступление на восточную часть крепости! Они… хотят форсировать реку?

Прошло обеденное время, и сражение сразу же вспыхнуло. На вражеской территории отряд орков смельчаков уже не обращал внимания на стрелявших человеческих лучников. Они тащили на своих плечах один за другим крупные бревна, пытаясь построить мост на реке.

Верхняя часть их тел была обнаженной, для того, чтобы быстрее двигаться, они даже сняли доспехи, а когда стрелы летели в них, они поднимали перед собой доски.

На южном береге реки человеческие лучники строились отрядами и стреляли залпами. Они пытались остановить строительство моста на противоположном берегу. Стрелы с тяжелым звуком застилали все небо и кружили в воздухе словно саранча. На северном берегу повсюду были стрелы. Отряды смельчаков бежали с досками под дождем из стрел. Все время были орки, которые попадали под стрелы и в это же время раздавался громкий вопль. Постоянно следы от мохнатых лап на черноземных землях наполнялись алой кровью.

После одного часа ценою жизни нескольких сотен орков наконец-то был построен десятиметровый мост.

В это время на противоположном берегу лучники уже начали отступать. Командиром человеческой армии был заместитель генерала Ростка, помощник командира полка Ураганного легиона, верховный главнокомандующий восточной части крепости Домингес.

В это время сорокашестилетний генерал собственноручно командовал двумя дивизиями, на южном берегу командовал стрельбой и позади восточной крепости саперы вывозили крупное оружие. Одна за другой камнеметные катапульты были вывезены. И стали раздаваться свирепые звуки.

Бух!

Бам!

После этого прибыли военные корабли. Восемь кораблей из морского сердца Империи растянулись в цепочку и тесно соединились. С помощью базировавшихся на судне баллист, они стреляли в орков на противоположном берегу.

Когда корабли вступили в бой, большое количество орков было уничтожено. За полчаса вся отмель покрылась трупами орков. Военные моряки дополнительно взяли луки и арбалеты и открыли стрельбу по северному берегу.

Кажется, что люди встретили попутный ветер.

Орки строили мост на том берегу. Но он уже два раза был разрушен камнеметными катапультами. Но казалось, что эти орки приняли твердое решение: перейти реку. Поэтому после двух разрушений они не обращали внимания на убитых. Отряды смельчаков снова отправлялся строить мост. На отмели повсюду были останки трупов, сломанные стрелы и упавшие части лесоматериалов.

На вражеском берегу была многочисленная армия орков, не меньше ста тысяч солдат. Линьлэй (Лесной Гром), очевидно, хотел нанести здесь главный удар.

Моряки взволнованно кричали. На противоположном берегу у вражеских отрядов стояли корабли, которые не имели себе равных во всей Империи, были опрокинуты. Взволнованные моряки стреляли из лука и, применяя слишком большую силу, прорезали тетивой большие пальцы рук.

Орки по-прежнему не отступали. Тысячная армия орков стояла на мостовой опоре и словно самоубийцы под ударами, как приколоченные гвозди стояли на северном берегу. Много деревянных досок было закреплено. Они продолжали идти против обстрела.

В этот час Домингес стремительно собирал людей и отправился в город, чтобы призвать военно-воздушные силы.

В городе находилось около пятидесяти тысяч военных дирижаблей. Наблюдая, как проигрывает армия орков, Домингесу сразу же пришли в голову дирижабли, как подходящее оружие против них. Орков было много, к тому же они находились на широкой местности. Если не наступить в это время, когда еще сможет наступить подходящий момент?

Военные действия длились до вечера. Похоже, орки проигрывали. Человеческие солдаты пребывали в радостном расположении духа. Большинство людей считало, что у орков нет мозгов, потому, пробиваясь сюда, они заранее обрекают себя на гибель.

Но именно в это время обстановка начала меняться!

Над рекой растянутые в цепочки корабли сердца императорского моря

Огромное количество кораблей плыло по этой реке с трудом. Когда начались военные действия, до этого самые большие корабли еще никогда не входили в реку, только корабли малого и среднего типа могли курсировать по реке — поэтому этим кораблям было тесно находиться в реке. Флотилия лодок была тесно собрана. Корабли одновременно энергичными усилиями открывали стрельбу по врагам. Но они еще не знали, что их ожидает смертельный удар!

Несчастье было не за горами!

Среди растянувшейся в цепочку флотилии лодок, посредине находилось флагманское судно, которым командовал ветеран военно-морского флота, который уже когда-то принимал участие в военных походах в южные провинции. На борту находились матросы в веселой атмосфере духа. Внезапно они услышали, как под водой раздался приглушенный взрыв!

Бах!

Этот звук придавил доски, и затем корпус корабля сильно покачнулся, люди не успели отреагировать, как корабль сильно наклонился влево!

Затем удары под водой не прекращались. Они сливались в единый звук с разбивавшимися вдребезги досками. Матросы на корабле приходили в ужас и с криком убегали. Много людей упало в воду. В это время люди в панике стали докладывать, что весь трюм корабля уже разбит.

— Внизу! Они под водой!

Капитан судна сразу же отдал приказ. Военные моряки взяли луки и стрелы и развернулись к подводной стрельбе. Но из-за сопротивления воды стрелы теряли свою мощность. Некоторые матросы расставили катапульты и стали обстреливать из них.

В морском бою этого времени не было возможности нанести ответный удар. Но некоторые смелые военные моряки, после того как получили приказ командира корабля, не успев снять одежду и взяв в зубы ножи, стали один за другим прыгать в воду.

Моряки мужественно прыгали в воду. В одно мгновение наступила тишина. Корпус корабля по-прежнему наклонялся. Только звуки ударов под водой похоже прекратились, много людей поднялось на край корабля, чтобы посмотреть, что происходит.

Однако те моряки, прыгнувшие в воду с ножами в зубах, после того как спустились, ни один из них не вынырнул обратно.

Короткое мгновение. Кто-то из людей воскликнул, что поверхность воды становится бордово-коричневой. Словно кто-то разлил краску. Затем на поверхности воды появилась пена. Моряки на корабле находились в напряжении.

Еще больше отважных моряков сняли сапоги и одежду, взяли в зубы ножи и спрыгнули в воду…

Послышались крики. Под водой корпус корабля выпустил крик отчаяния — изначально моряки в трюме не успели спастись. Они загораживали своими телами поврежденный корпус. Они не успели спастись. Корпус корабля внезапно раскололся!

Яростные волны промерзлой воды стали бушевать. Из трюма исчезли моряки. Затем корпус корабля раскололся на части. Нос судна стал торчать кверху. Стоявшие моряки и офицеры с криком падали в воду.

В это время подводные враги наконец-то обнажили свои лица. Несколько с ног до головы сверкающих шкур бледного мясного появились из воды — это были огромные монстры. Из воды просочились головы. Те большие головы брызгали кровью из больших ртов вместе с ревом и воплем.

Это были десять монстров чуть больше пяти метров. Среди кланов орков самыми сильными в плавании были бегемоты.

Все эти орки-бегемоты были неестественно огромными с ужасной силой. К тому же у всех бегемотов в руках были огромные молоты!

Флагманское судно внезапно треснуло! Это вызвали тревогу среди флотилии кораблей! Тот командир даже не успел отдать последний приказ, уже упал в воду! Орки-бегемоты еще скрывались в воде и убивали самовольно прыгнувших в воду моряков!

Не смотря на то, что все моряки были профессионалами своего дела и умели отлично плавать, особенно в реках, но им было не под силу одолеть этих от природы награжденных даром плавания бегемотов. К тому же их тела были огромными, варварская сила, поэтому под водой моряки встретили свою смерть. Один за другим были убиты бегемотами.

Это был коварный замысел преступного народа. Они специально отправили большое количество орков строить мост, чтобы привлечь поближе флотилию человеческих кораблей. А бегемоты-орки подплыли к ним поближе, скрываясь под водой. И скрытно ударили по человеческим кораблям.

Получив внезапный удар, человеческие корабли сразу же среагировали. Отважные и смелые моряки на кораблях совсем не испугались, среди них до сих пор находились отважные офицеры, которые снимали одежду и с ножом в зубах прыгали в воду.

Однако на поверхности воды один за другим непрерывно появлялись испорченные тела морских солдат. Очень быстро вода повсюду приобрела кроваво-красный цвет!

Военные действия по-прежнему продолжались. Военные корабли людей один за другим подвергались военным ударам. Военно-морской флот получил много раненых и погибших. Наконец-то они признали, что не в состоянии справиться с этими монстрами. После того, как флагманское судно было потоплено, еще один корабль очень быстро оказался затоплен.

После этого корабли стали поднимать флаги: отступаем!

Нет смысла оставаться в реке! Солдаты напрасно погибают.

Но в это время когда они захотели отступить, им не удалось этого сделать!

Река была узкой. А флотилия кораблей была растянута в цепочку. Сомкнутый строй был собран вместе. Они захотели отступать, но в таком беспорядке даже качать головой было невозможно! Несколько больших кораблей даже столкнулись друг с другом. А орки-бегемоты под водой жестоко проглатывали моряков. Были бегемоты, которые так жаждали убивать, что даже выплывали и пробовали атаковать людей на борту, но этот порыв только навредил им!

Если бы они находились под водой, люди на кораблях ничего бы не смогли предпринять. Но когда они вынырнули, моряки немедленно схватились за луки и стрелы, катапульты, чтобы нанести контрудар.

Несмотря на то, что шкура бегемотов была толстой, но устоять против атаки из катапульт они все-таки не смогли! Послышались крики, несколько бегемотов получили ранения. С грохотом падали в воду.

На поверхности реки среди беспорядка и хаоса человеческие корабли были зажаты между собой и не могли выплыть. Флагманское судно уже скрылось под воду. Из-за такого появилось еще больше страха и беспокойства. Река была узкой, и ее глубина была небольшой по сравнению с морем!

Были корабли, которые ушли под воду только наполовину, а их друга я половина находилась над водой, хорошо блокируя реку!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 595. Прервавшийся рык «Маленького Льва»**

В течение целого часа ожесточенных сражений военные корабли людей в этом тяжелом положении оказались в полном крахе: один за другим военные корабли были потоплены, несчитанное количество матросов ушло под воду. В это время они прыгали в воду для встречи с врагом не по своей инициативе — они, оказавшись в такой безнадежной ситуации, были вынуждены прыгать с кораблей. Находясь в воде, большое количество моряков пыталось отплыть к берегу, чтобы спастись.

Однако в этом беспорядке орки ловили и убивали людей. Были солдаты, которых бегемоты прямо проглатывали или убивали в воде, еще были моряки, которые не могли сориентироваться и уплывали к северному берегу! В результате они высаживались на вражеский берег и сразу же попадали в когти свирепой и хищной кавалерии волков, уже давно поджидавших их здесь!

Домингес наблюдал за этим с берега, и все его лицо побледнело. Он медленно бушевал в ярости, но не мог придумать плана спасения.

Перед глазами флотилия кораблей пошла ко дну. По всей реке плавали останки кораблей вместе с разорванными кусками трупов. Вся река окрасилась в красный цвет крови!

Пронзительные крики моряков сотрясали воздух. На берегу, лица всех солдат сильно изменились.

На берегу находились солдаты, умевшие плавать. Они прыгнули в реку и попытались оказать помощь своим сослуживцам. Только все они встретились с бегемотами. На воде везде можно было увидеть тени орков. В этой войне орки выигрывали!

Среди орков бегемоты были малочисленной народностью. Их было около восьми тысяч, но в этом сражении участвовало около трех тысяч бегемотов. Они превратили эту реку в ад, в зону смерти.

Солнце уже клонилось к западу, и сражение с бегемотами в реке подходило к концу. Флотилия кораблей, морское сердце Империи, у восточной части крепости было потоплено!

Около тридцати тысяч жертв. Поверхность воды в реке была переполнена останками трупов и покрашена в темно-бордовый цвет!

Когда сражение заканчивалось, страшные головы бегемотов высунулись из воды. Раздалось рычание нескольких тысяч бегемотов, специально пугавших людей.

Люди на берегу впали в гробовое молчание. Все прикусили губы и были убиты горем. Они смотрели, как сослуживцев убивали эти животные, а Домингес сжал кулак так сильно, что ногтями пробил ладонь. Из руки полилась кровь!

К вечеру люди пробовали остановить контратаку. Они получили приказ собрать отряд из пятидесяти дирижаблей. Немедленно вступить в бой… Но в итоге получился еще более плачевный результат, чем на реке! Над головой пролетали дирижабли, и это несколько обрадовали людей! Те дирижабли с императорской эмблемой терновника строем летели к северному берегу, под ними находились бомбы с холодным блеском.

Однако в небе в северной стороне очень быстро появилась партия еле заметных теней. Издалека казалось, что это была стая птиц. Но когда они подлетели поближе, показался их истинный внешний облик!

Большая партия эльфов кружила в воздухе. Те эльфы с помощью своих крыльев парили в небе. Приблизившись к дирижаблям, они с гулом разлетелись!

Эльфы ловко летали с луками в руках. Они стали искусно уничтожать дирижабли. Эльфийские лучники обладали даром полета, они нанесли смертельный удар по людским дирижаблям!

Дирижабли перед ловкими эльфами были слишком неповоротливыми, их скорость была слишком медленной, они не могли наносить контрудары «воздух-воздух», это было их недостатком!

Дирижабли словно оказались в болоте. Они были окружены несколькими десятками эльфов. Те эльфы кружили, словно мухи, мерцали по всем сторонам и стреляли со светящимися фиолетовым оттенком стрелами. По небу словно рассыпались тысячи искр. После того как стрелы попадали в аэростаты, они взрывались с волшебным сверканием, превращаясь в огненные шары.

Эта партия военно-воздушных сил людей когда-то проходила строгую подготовку на северо-западе. Много людей взяли луки и стрелы, открыли стрельбу по эльфам. Но разве легко было попасть в этих ловких эльфов, которые быстро передвигались в воздухе?

Даже если они случайно попадали в эльфов, им ничего не делалось. У них были волшебные доспехи. Они выглядели такими хрупкими с ажурным узором, но на них были наложены специальные магические заклинания. Простые стрелы рядовых солдат не могли убить или как-то ранить эльфов.

Большой отряд дирижаблей словно увяз в пелене облаков. В скором времени один за другим дирижабли стали падать. После того как они взрывались, они были словно в пожаре. Некоторые дирижабли просто были сбиты стрелами и падали на землю.

Некоторые дирижабли в спешке бросали бомбы. Но об этих бомбах не стоит даже упоминать: они не принесли никакого полезного эффекта и не смогли уничтожить находившихся на земле орков.

По сравнению с речным сражением воздушное сражение люди полностью проиграли!

Пятьдесят дирижаблей потерпели полное поражение, ни один дирижабль не вернулся обратно!

Тысяча бойцов погибла. Многие из них погибли от стрел эльфов, а другие взорвались вместе с дирижаблями и превратились в пламя огня. Оставшиеся солдаты, потеряв надежду, разбивались насмерть. Некоторые из них чудесным образом оказывались на деревьях и, получив не смертельные травмы, в скором времени были схвачены орками, совершавшими надзор в округе…

Когда наступила вечерняя заря, на театре военных действий уже воцарилась тишина!

Флотилия кораблей была разгромлена, дирижабли в небе превратились в пепел и рассеялись по воздуху.

Приходя в оцепенение от произошедшего, верховный главнокомандующий восточный части крепости, генерал Домингес, сильно побледнел. Из его рта брызнула струя крови. Затем он свалился с ног. Стоявшие рядом телохранители тут же обхватили его.

В этом время орки стали переправляться через реку!

Эти бегемоты выстроили авангардный мост через реку. Их тела были огромными, а сила была слишком страшной. Им даже не пришлось прикладывать каких-либо усилий, держа в руках лесоматериалы, они вставляли их в воду. Они быстро плавали и уже скоро возвели мост через реку.

На южном берегу солдаты воспрянули духом, чтобы нанести ответный удар, лучники открыли стрельбу, грохотали камнеметные катапульты. Однако после того как все дирижабли были уничтожены, парившие в небе эльфы свирепо бросились на людей с южного берега!

Эти призраки прилетели, как порыв ветра. Их стрелы одна за другой точно попадали, захватывая жизни рядовых солдат. Солдаты почувствовали на своей шкуре весь ужас «военно-воздушных сил».

На реке орки строили мост все быстрее и быстрее. С помощью бегемотов доски возводились одна за другой, они непоколебимо устанавливались на поверхности воды.

Войска людей поклялись насмерть сражаться с врагом. Лучники должны были давать отпор воздушной атаке эльфов и одновременно стрелять в орков на противоположном берегу. Пехота подняла щиты, образуя квадратную фалангу и оказывая сопротивление застилавшим все небо эльфам.

Стрелы нередко пролетели в щели между щитами, тогда доносились резкие крики рядовых солдат. Катапульты на берегу стали главным объектом обстрела эльфов. Катапульты были разрушены. Солдаты собственными телами пытались защитить катапульты, создавая для них щиты. Их тела были словно приколочены стрелами эльфов к катапультам.

Орки, строя мост через реку, тоже заплатили соответствующей ценой. Если бы бегемоты высунулись из воды, они бы подверглись обстрелу от людей. Если бы они не скрылись в воде, то стали бы главными объектами попадания стрел.

Огромные тела бегемотов были покрыты сотнями стрел, с ног до головы струилась кровь, они боролись из последних сил с холодным воплем…

Когда наступили сумерки, строительство моста было завершено. Мост протянулся до южного берега, человеческая пехота сразу же перестала обращать внимания на паривших в небе эльфов. Они безумно устремились к берегу реки, вплоть до того, что даже бросились в реку убивать бегемотов.

На отмели глубина воды доходила до пояса. Рядовые солдаты из последних сил отбивались щитами от стрел и одновременно держали в руках мечи, чтобы разрубить бегемотов.

Борьба на отмели была слишком жестокой. На этом месте произошла мясорубка. Около двух часов большая партия пехотинцев погибла на отмели, много трупов лежало в воде. Бегемоты тоже понесли огромные потери с начала сражения, чтобы отнять речную отмель, на протяжении двух часов полегло около трехсот убитых орков-бегемотов. По сравнению с орками люди сильно уступали им в росте и силе, но люди были словно табун муравьев или пчелиный рой, их мечи в руках пронзали противников.

Трупы продолжали скапливаться. Речная отмель превратилась в залежи трупов!

Когда орки достроили мост и перебрались на южный берег, этот берег уже был завален трупами, даже некуда было встать!

Потеряв военные корабли, стратегия людей «удар на половине переправы» сошла на нет. Когда орки перебирались через реку, лучники стреляли все медленнее и медленнее. Потому что им еще приходить стрелять в противников сверху.

Один отряд, второй отряд, третий…

Отряды орков выбрасывались на южный берег. Когда они переправлялись через реку, люди поклялись жизнью нанести контрудар, вернуть обратно южный берег. Только под ударами бегемотов, оркам все-таки удалось выдвинуть плацдарм вперед. Когда все больше и больше орков переходили через берег, на южном берегу уже образовалась плотная фаланга. Она из-за всех сил сопротивлялась человеческим контрударам.

В продолжавшемся с вечера до глубокой ночи бою погибли все три человеческих пехоты. Две пехоты людей были тяжело искалечены. На берегу реки лежали останки трупов вражеских и человеческих солдат. Даже после смерти они лежали в позе, словно продолжали сражаться дальше.

Армия орков заметно укрепилась на южном берегу. Одна за другой военные фаланги. Солдаты твердо занимали свои позиции. Все больше и больше орков стояло позади. Они широкими шагами сходили с моста, продвигаясь вперед.

Генерал Домингес уже определил два запасных отряда. Но, кажется, ситуация изменилась, и он понимал про себя: оборонительная линия у реки была сдана!

После того как флотилия человеческих кораблей была потоплена, этот факт уже нельзя было изменить! Потеря военных кораблей означала потерю выгодного преимущества в воде. Так, эта река уже больше не могла помогать защищать оборонительный рубеж людей! В такой обстановке, даже если бы сегодня удалось закрыть проход оркам через мост, но уже завтра или послезавтра… Выстоять против орков было бы невозможно!

Глаза Домингеса были красными. В уголках рта скопилась кровь. В это время в своем сердце он сильно скорбел и отдал приказа солдатам отступать — пока еще есть шанс, ему нужно отозвать людей к крепости, дальше нужно оборонять крепость!

Если продолжать откладывать отступление, когда придет еще больше орков, они устроят погоню и тогда шанса вернуться в крепость уже не будет!

Глубокой ночью эльфы наконец-то стали отступать! Этот ужасный воздушный народ после боя наконец-то стал отступать, чтобы сделать передышку. Орки уже переправились через реку, поэтому эльфам больше не требовалось оказывать давление на людей!

Приказ главнокомандующего распространился. В душе у людей было много ненависти, но не отступать было нельзя.

В это время когда люди приготовились отступать, орки стали хитро тесниться!

Похоже, аппетит орков по-зверски разыгрался! Они непросто хотели захватить реку, но еще и проглотить всю эту речную человеческую охрану!

Домингес сразу же понял, что может случиться опасность. Он принял решение выставить заслон из одного отряда, чтобы большая часть главных сил смогла отступить. Иначе вся армия здесь будет убита противниками!

В это время, не дожидаясь этого страшного приказа от Домингеса, стоявший впереди армии генерал уже понял ход военных действий. Он внезапно стал размахивать флагом, а потом высоко поднял меч и громко закричал. В его подчинении было несчитанное количество воинов. Они повернулись к реке и устремились вперед!

Стоявший позади Домингес четко видел это флаг, на нем было написано: умрем за Империю!

Этот главнокомандующий восточной части крепости был знаком с тем генералом передовой линии. Этот был командир полка пехотной дивизии в подчинении Ураганного легиона, генерал-майор Фэнкэ! Он был известен за свою отвагу, он также был творческим и увлеченный своей работой человеком! Их вместе с родным сыном генерала Ростка Лотарем в Ураганном легионе называли «Тигренком и Маленьким Львом».

Они словно были близнецами, одинаково храбрыми молодыми людьми!

Но сегодня в этой войне «Маленький Лев» Фэнкэ, командовавший дивизией, оказался на самом крае и боролся за речную отмель. Его дивизия уже была жестоко разбита, потерпела тяжелые убытки…

Увидев флаг впереди, Домингес знал, что это был тот юный «Маленький Лев» генерал Фэнкэ, который добровольно взял на себя ответственность выступить в заслон! Он…стремится к смерти!

В это время у Домингеса не было времени горевать, он вел войско, которое должно было охранять городскую крепость!

Приказ был отдан. Войско отступило назад, покинув театр военных действий. Фэнкэ гордо кричал, подбадривая свою раненую армию. Один за другим отряды пытались сдавить стоявшую фалангу орков!

Не было слез. Все слезы уже давно были высушены от внутреннего пыла.

Самые последние резервные войска уже поднялись. Генерал стоял впереди. Позади него уже не было солдат. Впереди него солдаты подставляли свои тела, чтобы стянуть орков вместе!

Увидев, что рядом с ним осталось не более двухсот рыцарей-телохранителей. Не смотря на то, что он был командир дивизионного полка, у него тоже были телохранители.

В данную минуту не было какой-либо нерешительности. Он собрал вокруг себя телохранителей, глаза были наполнены кровью, и затем отдал приказ:

— Возьмите десять человек… и идите к катапультам… все уничтожьте! Сожгите! Нельзя оставлять древесину этим врагам!

Молодое лицо генерала было полно решительности! Он понимал, что сегодня был его последний день — Лотарь больше не сможет сражаться с ним!

Два юных храбреца? Эх! Лотарь, я, «Маленький Лев» Фэнкэ, намного сильнее тебя! И храбрее!

Шорох!

Он вытащил меч, высоко поднял наверх и заорал телохранителям:

— Братья, сегодня настал наш смертный час! Пускай мы умрем, но наше знамя не будет посрамлено! Только слава и честь! Не бойтесь умереть, не бойтесь!

Двести солдат громко закричали. В это время словно их сила равнялась армии, состоявшей из нескольких десятков тысяч солдат:

— Не боимся!

— Хорошо! Тогда идите за мной! — этот молодой генерал дико смеялся, высоко подняв меч. Он помчался стремглав к речной отмели, а его армия из двухсот человек без колебаний отправилась за ним! Никто из них не был в нерешительности!

Восточный фронт берега был полностью сдан. Флотилия лодок и дирижабли были полностью разгромлены. Тысяча войск воздушных сил и три тысячи военных моряков пали в бою. Одна дивизия и комсостав погибли смертью героев!

«Маленький Лев» Фэнкэ получил наивысшее воинское звание после этого сражения. В этой войне…вся шестая пехотная дивизия пала в бою! Никого не осталось в живых! Вместе с этим генералом!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 596.1. Непредвиденное желание**

Со всех сторон тронного зала горели жаровни, однако даже их пламени было недостаточно, чтобы разогнать холодный воздух.

Этот холод был не из-за погоды!

Принц Чэнь находился во дворце, и его лицо выглядело слишком суровым. Он, молча, сидел на своем троне.

Внизу находились несколько десятков влиятельных поданных. Все они были погружены в глубокое молчание. Их лица были словно погружены в воду. Потому что это был дворцовый этикет. Как раз напряженным громким голосом кто-то стал зачитывать полученные новости с военного фронта!

— Донесение: днем 31 марта вражеские войска форсировали реку. Наши 6 и 9 пехотные дивизии ураганного корпуса, 3 кавалерийское войско и инженерное войско стойко обороняли реку. Все эскадры восточной части форта вступили в сражение на реке. Ожесточенный бой длился до вечера. Моя эскадра была полностью разбита. Все моряки отдали жизнь за Империю. Поздно вечером около 151-го дирижабля сражались над рекой в воздухе. Но все они были сбиты. Больше одной тысячи людей погибли в бою.

Ночью мои дивизии понесли катастрофические потери. В 9-й пехотной дивизии погибло около трети человек. Флотилия полностью истощена. У нас нет возможности блокировать реку.

В этом сражении военно-воздушные силы с восточной части оборонительного рубежа понесли разрушительные убытки. Все подчиненные, командир полка Фэнькэ, вся его дивизия, полководцы, около двадцати тысяч человек пали на поле боя! Много людей получили ранения и получили приказ отступать. Сейчас около ста тысяч вражеских войск уже успешно переправились через реку. У стены расставлены солдаты. Перед тем как отправить письмо, мы три раза отбивались от неприятеля! У нас огромные потери! Ваши верные слуги ураганного корпуса, заместитель командира полка и командир полка!

Обороняющих крепость сил недостаточно, просим у штаба корпуса подкрепления! Если подкрепление не придет в течение месяца, то нам уже не отбиться от неприятеля!

Дочитав до конца, у подчиненного из церемониального дворца весь лоб покрылся холодным потом. Он не сдержался и рукавом стер пот со лба, затем сделал глубокий вздох. И затем закончил читать последним предложением:

— Главнокомандующий восточной линии, помощник командира ураганного корпуса Домингес склоняем головы до земли и отправляем это письмо!

Бам! Наконец-то получили информацию. Слуги из дворца церемоний не могли стоять прямо на ногах. Сразу же повернулись к принцу-регенту и поклонились, затем обеими руками передали ему рапорт.

В один миг в главном храме воцарилась тишина. Никто не мог проронить и слова. Наиболее влиятельные господа даже сдерживали дыхание. Никто не осмеливался тяжело и часто дышать.

В такой тихой обстановке они смотрели на сидевшего на троне принца-регента. Это было обычным делом, ждать, пока император не заговорит. Люди робко боялись, что же будет дальше. Они боялись его гнева…

Молчание длилось около 15-ти минут. Принц-регент ничего не говорил, разве кто-либо мог осмелиться начать говорить?

Вскоре сидевший с застывшим лицом Принц Чэнь медленно заулыбался. Уголки его рта задвигались. Его улыбка не означала радость. Она была очень холодной.

— Ха-ха-ха…ха-ха-ха…- его смех был очень суровым. Принц Чэнь поднялся, и своим взглядом окинул толпы людей. Затем подошел к министру по военным делам Ками Сиро. И только тогда заговорил.

— Прекрасно! Восточная крепость! Восемь военных кораблей сердца моря, несколько тысяч военных моряков в первой войне были уничтожены! 150 дирижаблей, тысяча воинов — вся армия погибла! В переформированных воинских дивизиях погибло двадцать тысяч человек. Всего лишь одна война искалечила всю армию. Говорят, что накопленные трупы преграждают течение реки! Вся река окровавлена, уже много дней цвет не меняется! Ха-ха… Вот такое сражение, господа. С тех пор как династия Августина начала свое существование, такое еще никогда не происходило!

Говоря это, выражение его глаз было очень дремучим. Он посмотрел на Ками Сиро:

— Ками Сиро, ты скажи, пусть даже тридцать лет назад, когда мы воевали со степным народом, в той войне у нас не было таких потерь!

Лицо Ками Сиро стало серьезным. Он стал министром военного ведомства и должен был продвинуться. Вдруг он закашлял. И с особой осторожностью заговорил:

— Ваше Высочество, сказано верно. Тридцать лет назад, империя ходила в походы против степняков. Военные действия длились около трех лет. Наши отряды еще никогда не несли такого жестокого поражения!

— Изначально в восточной части крепости находилось три дивизии и еще 60 тысяч отдельных отрядов и около 40 тысяч инженерных войск… Войска всего города уже превысили 200 тысяч людей! Но сейчас вопреки ожиданиям снова просят подкрепления! Двести тысяч человек, провиант и фураж, все было, и они не смогли удержать крепость?!

Услышав эти слова, Принц Чэнь со всей силой ударил рукой по столу. Чашка упала на землю и звонко разбилась на осколки!

— Чем занимается ваш штаб? Я слышал, что у неприятельских войск есть отряды способные передвигаться под водой! Об этом же мы уже давно знали, почему не подготовились к этому! Несколько тысяч моряков погибли под водой, неужели в следующий раз снова нужно будет пожертвовать несколькими десятками тысяч воинов! Ваш штаб вообще обращал на это внимание? Еще воздушные силы… Неужели передовая линия не знала, что у врага тоже есть воздушные войска!

Ками Сиро стало обидно. Он был министром по военным делам, поэтому вынужден был стоять здесь. Взять на себя гнев Принца-регента.

Гнев Принца Чэня становился все больше и больше. Дыхание становилось частым. Вдруг он отступил назад на полшага. Протянул руки к перилам трона. Рукой ударил себя в грудь. С дрожью закашлялся.

Ками Сиро стиснул зубы и встал на колени, сдерживая свою обиду в сердце. После того, как Принц Чэнь прокашлялся, Ками Сиро медленно проговорил:

— Ваше Высочество… Силы передовой линии, я, министр военных дел, не стану избегать своей ответственности за это, только…

— Только? Только что? — взгляд Принца Чэня стал затуманенным. Передохнув немного, прекратил кашлять и холодно посмотрел на Ками Сиро:

— Какие еще скрытые горести у тебя есть? Ох! Штаб корпуса я передал тебе, и в итоге мы потерпели поражение. Ты хочешь переложить ответственность на других?!

Последние слова его были очень холодными. В это мгновение его холодный взгляд вызвал дрожь у Ками Сиро!

Он еще никогда не видел Принца Чэня таким злым, никогда еще не было в нем столько пламени гнева!

Внешний облик его высокопоставленной персоны был чересчур глубоким, было нелегко догадаться о мыслях Императора. Обычно по отношению к своим слугам-министрам он проявлял великодушие и терпимость.

Но не стоит забывать, что этот Принц Чэнь… Далеко не простой и добродушный человек! Ведь все-таки он… Достиг своего благополучия с помощью государственного переворота! Когда-то убил своего старшего брата, заключил под домашний арест собственного отца, этот жестокий человек отнял у него императорскую власть и взошел на престол!

Только подумав об этом, Ками Сиро сразу же задрожал, однако продолжал сильно сердиться, поднял голову и переглянулся взглядами с Принцом Чэнем. Тон его речи был почтительным и твердым одновременно:

— Ваше Высочество! Я не осмелюсь перекладывать свою ответственность! Я стал министром военных дел, а составленный план сражения верховного главнокомандующего оказался невыгодным. В нем много промахов и недочетов. Я стал главой военного министерства и естественного несу за это ответственность, я должен подвергнуться наказанию! Только…

— Только что? — холодно отозвался принц Чэнь.

— Только… — Ками Сиро почувствовал, как взгляд Принца Чэня поглотил его и на спине выступил холодный пот. Собравшись с духом, он проговорил:

— Только… Это война оказалась неудачной, на мой взгляд, только потому, что было две главных причины! Во-первых, военно-морской флот потерпел поражение в речном сражении! Потеряли военные корабли и преимущественное положение на реке, у нашей стороны сразу же не оказалось возможности блокировать проход через реку. Пускай река длинная, но она все равно не смогла защитить от противников! Несколько месяцев назад мы разузнали, что у врагов тоже существуют подводные войска, но верховный главнокомандующий очень долгое время не мог разработать соответствующий план, в результате все это отложилось до сегодняшнего дня! Я готов понести наказание! Во-вторых, военно-воздушные силы получили жестокое поражение!

Заговорив о военно-воздушных силах, дыхание Ками Сиро сразу же участилось, он стоял на коленях в том месте, вся его спина была выпрямлена. Он стоял перед Принцем Чэнем и смотрел ему в глаза и, набравшись смелости, очень громко сказал:

— Военно-воздушные силы были разгромлены, в связи с этим война действительно оказалась необычной! Потеряли реку. Мы всего-навсего потеряли военных на реке. Теперь нужно хорошо обосноваться у крепости и защищать ее. Не смотря на то, что обстановка дел выглядит очень нехорошей, но все-таки шансы еще есть! Самые плохие времена еще не настали, и нам далеко до них, наоборот неудача военно-воздушного войска, наши враги тоже умеют летать в воздухе. Это дело сильно повлияло на нашу обороноспособность! У противника есть такие силы, которые могут совершать высший пилотаж в воздухе, пролетают словно ветер… По это причине наша передовая линия — оборонительный рубеж Касперский каким бы крепким не казался, все равно не сможет устоять против магических неприятелей в небе! Главное, чтобы враги захотели, и их воздушное племя сможет легко пролететь над передовой линией, вплоть до того, что доберется и до внутренних мест нашей Империи! Они даже способны налететь дворец Императора, боюсь…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 596.2. Непредвиденное желание**

Последние слова напугали всех, однако в эту минуту приходилось остановить разговор. Ками Сиро свирепо стиснул зубы и гордо сказал:

— Боюсь, что это случится!

В это мгновение лица министров сразу же изменились, все они, сдержавшись, примкнули друг к другу головами и стали шептаться.

— Всем молчать! — Принц Чэнь внезапно посмотрел со злобой. Оно посмотрел на всех устрашающим смертельным взглядом. В тот же момент все те министры сразу же опустили головы и закрыли рты.

Принц Чэнь спустился вниз и сделал несколько шагов. Он посмотрел на Ками Сиро:

— Продолжай говорить дальше!

— Да, Ваше Высочество! — Ками Сиро отдал земной поклон. Затем сразу же продолжил говорить:

— В воздушном бое войска дирижаблей были оснащены современным оружием. Военные силы… Следует сказать, что с самого начала человеческой истории… Что такого современного оружия еще никогда не существовало… Это новая тактика ведения боевых действий. В этот раз главнокомандующий сам контролировал ситуацию, в действительности же… Все, что было так хорошо спланировано, свелось на нет!

В конце концов, это было новым оружием, совершенно новая концепция ведения боя. В верховном главнокомандовании не смотря на то, что есть много императорских главнокомандующих и штатских чиновников-советников, которые хорошо разбираются в разных стратегиях и тактиках. Но с такими существами еще никто никогда не встречался. Не упоминая об опыте, даже никогда в голову не приходило о том, что такое может произойти. По этой причине в такой короткий промежуток времени верховному главнокомандованию было тяжело что-либо придумать против этой новой тактики ведения боя. Еще очень сложно было выработать новую совершенную стратегию ведения воздушного боя! Ваше Высочество, мы также идем наугад! Я набрался смелости сказать об этом, похоже, что это новое оружие и тактика ведения боя несут в себе эпохальное значение! Нам нужно изобрести новую стратегию! Накопить опыт, но боюсь, что это слишком долгий процесс.

Поэтому в этот раз военно-воздушные силы потерпели поражение. Я не перекладываю ответственность на других. Я просто думаю, что это ответственность не лежит на военном министерстве. И вообще на простых людях. Это не военное ведомство бездействует, а действительно… Мы не понимаем!

На этот раз его слова действительно отразили реальную обстановку дел. На самом деле новую концепцию нужно исследовать всесторонне, но это невозможно сделать в кратчайший срок.

Не смотря на то, что Двэйн создал военно-воздушные силы. Но в его прежние времена первый в мире дирижабль появился в 1903 г. А впервые был использован в военных действиях 1914-го года.

Но на континенте Роланд как долго существуют дирижабли? Сколько времени используются в боевых сражениях?

Более того это была война с холодным оружием, которая прямо перешла в военно-воздушные действия. Этот было скачкообразное движение, которому не хватило теоретической основы. Люди из военного ведомства могли бы приложить все усилия, но они не понимали, с чего следует начать.

Каждый человек понимал, что эта вещь хороша, но как ей пользоваться? Как лучше использовать ее? Требуется не один и не два дня, чтобы совершенствоваться.

Принц Чэнь пребывал в молчании, он замолчал ненадолго — он был просвещенным талантливым государем. Он не был глупым и невежественным человеком, в эту минуту он тоже понял, что Ками Сиро говорил верно.

— Тогда, что ты имеешь в виду? — сказал Принц Чэнь пониженным голосом, затем внимательно посмотрел на Ками Сиро.

Ками Сиро глубоко вздохнул:

— Ваше Высочество, поражение военно-воздушных сил — это действительно большая неудача для нас в этой войне! У врагов больше превосходство над нами в небе. Если они переступят оборонительный рубеж и нападут на внутреннюю часть государства. Вплоть до того, что даже атакуют императорский дворец. Нам следует серьезно относиться к таким вещам! Сейчас я думаю, что область воздушных боев сложно оценить, и враги впереди нас. Поэтому…

— Что ты хочешь сказать? Я не стану наказывать тебя! — в глазах Принца Чэня сверкнула молния.

— Поэтому, я часто думаю, что нужно изобрести такое оружие и использовать его в военном сражении — его основоположником является Герцог Тюльпан. Воистину выдающийся талант и гений своего дела! Им восхищаются многие! Сейчас передовая линия потерпела поражение, не потому что военно-воздушные силы оказались бесполезными, а потому что мы не смогли использовать их на практике, использовали плохо, поэтому мне кажется, что посторонние люди не смогут справиться с этой работой!

Боюсь, что остается только один вариант: пригласить Герцога Тюльпана для управления. Только тогда сможем увидеть эффективность! Все-таки эти вещи изобрел он. Другие люди не разбираются в этих вещах лучше, чем он. К тому же Герцог Тюльпан обладает сверхчеловеческими способностями. Он подавлял восстания в северо-западных частях и защищал границы империи от степного народа. Он один из выдающихся честных государственных чиновников.

В процессе разговора Ками Сиро почувствовал, что его коллеги с изумлением смотрели на него и даже сам Принц-регент. Его взгляд был очень странным.

Но в это время он ничуть не сомневался и только настойчиво продолжал говорить:

— Я хочу порекомендовать Герцога Тюльпана Двэйна Роулинга-Рудольфа, порекомендовать его на пост главнокомандующего в военных действиях. Его нужно отправить на линию фронта, чтобы он навел там порядок!

Эти последние слова были высказаны. Все люди в зале сразу же поменялись в лице. В один миг все начали шептаться.

Рекомендуешь отправить Герцога Тюльпана на передовую линию, чтобы сделать его там главнокомандующим?

Ками Сиро… Это парень похоже совсем глупый? Несколько дней назад царствующая семья напрямую дала понять, что с семьей Герцога Тюльпана у них есть противоречия, пусть даже Принц-регент еще помнит старых друзей, и у него еще осталось доверие к Двэйну — но сейчас, в такой обстановке, чтобы избежать разных подозрений, Герцогу Тюльпану не следует снова давать в руки власть!

Сейчас Двэйну лучше всего оставаться в столице, скромно довольствоваться своей участью. Если он снова возьмет власть в свои руки и будет командовать армией на передовой линии. Его снова будут подозревать в том, что он хочет стать новым правителем…

Все люди считали, что разум Ками Сиро затуманился! Всем казалось, что Ками Сиро специально хочет сжечь на костре Двэйна!

В это время невозможно было уклониться. Если он снова захватит власть, в нем снова начнут сомневаться!

В главном зале критика длилась очень долго! Но никто не осмелился встать и высказать эту точку зрения, а Принц Чэнь словно находился в глубоком раздумье. Затем уголки его рта растянулись, и на лице показалась улыбка.

Он поднял руку и недовольно сказал:

— Зачем вы наводите шум! Неужели мы сейчас на банкете!

После его слов весь зал снова утих.

Принц Чэнь спустился по лестнице, в этот раз он прямо подошел к Ками Сиро и встал перед ним. Он смотрел на него сверху вниз. Ками Сиро стоял на коленях. Взгляд Принца Чэня мерцал:

— Ками Сиро, ты рекомендуешь, чтобы Двэйн отправился руководить войском на передовой линии? Верно?

— Верно!

Принц Чэнь словно был не очень доволен. Глубоко вздохнув, он снова повторил:

— Ты говоришь, что надеешься, что Двэйн сможет стать главнокомандующим?

— …Да! — Ками Сиро уже весь покрылся потом. Он склонил свою голову и скрепя сердце сказал:

— Все верно, это я и имею в виду.

В главном зале воцарилось гробовое молчание. Все люди напряженно смотрели на Принца Чэня.

Принц-регент закрыл глаза. И глубоко вздохнул.

Когда он снова открыл глаза, его взгляд необыкновенно сверкал. И затем он медленно сказал одно слово!

— Разрешаю!

После того, как собрание было закрыто, Ками Сиро вышел из главного зала. Он пришел к площади императорского дворца. Все люди словно находились в прострации, чувствовали, что их ноги словно плывут, очень слабые. Они неустойчиво стояли на ногах. Холодный ветер пронизывал тела и вызывал дрожь. Все его нижнее белье насквозь промокло!

Не смотря ни на что…

Он бессознательно обернулся и взглянул на императорский дворец и сжал руку в кулак.

Как бы там ни было… Я выиграл, правильно раскинув карты!

Однако в сердце есть досада…

Старый канцлер… Ты сказал мне рекомендовать Двэйна, что ты имел в виду на самом деле…

Помню те новости о военных действиях, на самом деле вечером прочитал их. Дома. Старый канцлер Лобустьер уставился своими глазами на меня. В то время его лицо было строгим, однако он без колебаний уверенно сказал мне:

— На завтрашнем заседании не заставляй себя принимать решение, напрямую рекомендуй Двэйна!

Вместе с этим старик проговорил еще одну глубокомысленную фразу:

— Не бойся размышлять. Более того, не бойся, что Принц-регент начнет сомневаться в тебе! В это время открыто рекомендуй Двэйна! Только так все перестанут обвинять тебя! К тому же… Если я правильно понимаю, если ты этого не скажешь, пройдет некоторое время, и Принц-регент сам направит Двэйна на передовую линию.

Так вот в чем дело. Этот старик, в самом деле, угадал!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 597.1. Главнокомандующий Двэйн**

— Что? Меня отправят на передовую линию?

Двэйн сидел в своем кабинете. Перед ним стоял императорский чиновник с распоряжением. В руках того чиновника был подписанный самим Императором приказ, на листе было ярко выделено: назначить на должность верховного главнокомандующего в районе боевых действий Двэйна, сделать его главнокомандующим восточной части крепости. Он должен был также возглавить 6 военных ведомств в округе. Он должен был стать ответственным за двухступенчатую крепость длиной в 150 км!

Этот официальный документ словно открыл перед глазами все поле боевых действий. Восточная часть крепости превышает двести тысяч войск — и все это сейчас передавалось Двэйну в руки!

Но Двэйн сидел в кабинете, и его лицо нисколько не сделалось радостным перед этим императорским чиновником. Он наоборот стал очень недовольным.

Двэйн сидел в инвалидной коляске, окруженный своим письменным столом. Когда это чиновник стоял перед ним, лицо Двэйна сделалось причудливым. Он показал на свой нос и ноги:

— Ты действительно утверждаешь, что в этом документе нет ошибки? Принц-регент не пьяный случайно? Так беспорядочно подписывает документы? — Двэйн хлопал глазами. Затем нахмурил брови:

— Ты посмотри на меня! Сижу в инвалидной коляске, я же инвалид, который даже не в состоянии самостоятельно ходить. Он надеется, что такой человек как я сможет выйти на передовую линию? Ты посмотри, я разве смогу сидеть на лошади? Смогу ли я взять в руки меч и сражаться с врагами?

Чиновник горько засмеялся и ничего не мог поделать. Он всего лишь был ответственен за то, чтобы донести распоряжение. Разве мог он ответить на вопросы Двэйна? В тот момент чиновник только с печальным видом сказал:

— Герцог Тюльпан, не ставьте меня в неловкое положение, я только несу ответственность за донесение распоряжения… В остальных делах я не разбираюсь.

Двэйн схватился за волосы и легко вздохнул:

— М, ну ты скажи тогда, как такое могло произойти?

— Это… — проговорил императорский чиновник. — Сегодня с передовой линии мы получили известия. И Принц-регент перед лицом всего народа огласил это. Затем после того, как господа министры посовещались, военный министр Ками Сиро стал рекомендовать Вас. Его Высочество сразу же согласился… Вот примерно так все и было.

Двэйн засмеялся. Он взял то поручение, посмотрел на него, на нем черным по белому стояла подпись и печать. Двэйн нащупал у себя за пазухой два золотых монетки и передал их чиновнику:

— Хорошо, я понял, побеспокоили тебя! Тяжело потрудился.

Этот чиновник принял золотые монеты, но лицо его было грустным. Он посмотрел на Двэйна и не сдержался, проговорил:

— Герцог Тюльпан, неужели Вы…не поедете в императорский дворец, чтобы получить приказ? Ведь всегда получали приказы на назначение должности во дворце императора. Ведь нужно лично получить от Императора. Это же общепринятые правила…

Он намекал, чтобы Двэйн отправился вместе с ним в Императорский Дворец.

Двэйн помахал ему рукой:

— Незачем, мое тело не в состоянии двигаться, Принц-регент знает об этом и не станет со мной спорить на этот счет. Когда вернешься, просто сообщи, что я получил его приказ. Завтра я сразу же отправлюсь в ставку верховного главнокомандующего. Я сразу же прямиком отправлюсь на север…

Чиновник посмотрел удивленными глазами:

«Крутой! И, правда, из высшей знати в Империи! Принц-регент сообщил приказ, сотни тысяч войск вручить тебе, а ты даже не вернешься, чтобы поприветствовать его»

Однако об этом деле такой мелкий чиновник как он ни имел права что-либо говорить! Он немедленно распрощался и ушел!

Когда человек императорского дворца ушел, Двэйн холодно усмехнулся и уронил это приказ на свой стол.

Он свесил голову и недолго размышлял. Затем шепотом пробормотал:

— Принц Чэнь уже давно хочет перекинуть меня на передовую линию, это я понимаю… Но что собирается сделать Ками Сиро? Зачем он выдвинул такое предложение? Это точно распоряжение того старикана за его спиной… Но чего хочет добиться тот старик?

Двэйн в глубине души понимал, что он вместе с Принцем Чэнем уже духовно отстранились. Но еще не настало время, чтобы они прервали свои отношения.

Раньше было много шума. Вся аристократия в империи сильно нервничала и переживала. Но на самом деле только Двэйн и сам Принц-регент знали обе стороны только лишь экспериментируют.

Прервать отношения… Это время еще не настало. Сейчас две стороны до сих пор помнят старые дружеские отношения. Они только лишь экспериментируют.

Но над чем они экспериментируют?

Об этом сложно сказать…

Если так выразиться: Принц Чэнь заболел смертельной болезнью. Но он не хотел, чтобы другие знали об этом. Более того он не хотел, чтобы об этом знал Двэйн. Но Двэйн наоборот уже догадался об этом. Но и Двэйн не хотел, чтобы Принц Чэнь знал о том, что он знает. Затем Принц Чэнь стал сомневаться в Двэйне, что тот уже обо всем знает. Но Принц Чэнь снова не хотел, чтобы Двэйн знал о том, что Принц Чэнь уже знает, что Двэйн знает. Что же сейчас? Двэйн не хочет, чтобы Принц Чэнь знал, что Двэйн знает…

Епт, это какая-то скороговорка получилась!!!

Поэтому уже давно эти двое стали относиться друг к другу именно таким образом. Они просто прощупывали почву друг у друга.

Эти двое — один просто притворился, что ничего не знает, другой просто понял это.

Но основная суть этого дела состоит в том, что Принц Чэнь болен! Не имеет значения, что Двэйн собирается делать, ему нужно притвориться, что он ничего не знает! Он не хотел, чтобы эта тайна была раскрыта — ведь если небо цело, то все люди под ним живут в мире и согласии.

Но если эта тайна станет раскрытой… Тогда положение дел станет контролировать очень сложно.

Основную суть понимали все: если Принц Чэнь скоро умрет, то ради своего сына он начнет расчищать дорогу. По общепринятым нормам принц Чэнь должен сделать своим преемником Двэйна — начнет ли он применять силу непонятно. Эта суть была ясна. Принц Чэнь тоже это понимал.

Но Принц Чэнь не хочет, чтобы Двэйн знал, потому что если Двэйн узнает… То он сразу же начнет применять меры предосторожности: раз уже ты хочешь наложить на меня свои руки, то я тоже должен наложить свои руки! В общем, это называется захватить инициативу в свои руки!

Двэйн боялся, что Принц Чэнь сможет наложить на него руки, а Принц Чэнь боялся, что Двэйн наложит руки на него — пусть каждый из них не собирался прикладывать своих рук, возможно даже оба они, в сущности, не хотели распускать руки. Однако при таком сомнении и догадках нельзя было поручиться, что кто-то может сдержаться и не приложить своих рук.

В конце концов, во всем мире нельзя застраховать собственное сердце и чувства. Двэйн не мог рассказать о своем происхождении, как бы сильно он не хотел этого, проявить великодушие к Принцу Чэню. Принц Чэнь тоже не осмеливался передать царствующую семью Двэйну.

Два человека оба оборонялись на расстоянии вытянутой руки.

Двэйн получил приказ. Не отправился в Императорский Дворец. Но сразу же принял ставку верховного главнокомандующего. Он хотел встретиться с Ками Сиро. Он рекомендовал его в качестве главнокомандующего.

Поскольку на передовой линии наступило поражение, нужно отправиться самому туда, чтобы исправить ситуацию. Тебе ни в коем случае нельзя в одиночку идти на гибель. Подкрепление? Сколько солдат вы мне дадите?

Ками Сиро по-настоящему сказал Двэйну: солдаты есть! Но нет корпуса, высказавшегося в пользу войны! В конце концов, хорошо обученные солдаты уже все на передовой линии. Остались только имперские гвардии. Как-то давно уже вытаскивали передовую линию, кроме этого есть еще одна дивизия в провинции Нулинг — кого они там защищают? Пусть защищает его, Двэйна! К тому же оставшиеся императорские гвардии должны со всех сторон оборонять императора, не говоря уже об одной гвардии.

Даже одну дивизию невозможно стянуть на фронт!

Поэтому Двэйну возможно только дать в подкрепление около пятидесяти тысяч войск. Тридцать тысяч можно подтянуть с южной части, остальные двадцать тысяч — это запасные солдаты в дивизии, раннее сформированные отряды Громовой Булавы. Собрав нужную сумму войск, была переформирована новая дивизия, которую передали Двэйну.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 597.2. Главнокомандующий Двэйн**

Услышав это, Двэйн в ставке верховного главнокомандующего сразу же скрутил свои рукава. Он хотел устроить скандал с Ками Сиро!

— Что это еще за шуточки! Обстановка на передовой линии критическая! Вы посылаете меня, колясочника, воевать. Это уже не гуманно и бесчеловечно! Вы выделяете мне армию не самых выдающихся воинов! Из южных земель охранные войска? Та охрана очень хреновая, я что не знаю что ли! Они могут поддерживать порядок на континенте, а сражаться на войне? Разве можно рассчитывать на них!

Даже тот отряд резервистов… Черт побери, они же у Громовой Булавы в запасе… Только бог знает, что это за фрукты в остатке!

Не пойдет! Не пойдет!

Вы обижаете меня, калеку-колясочника! Стоит ли говорить о правах человека!

Двэйн высказывался с самым серьезным видом! В результате Ками Сиро сразу же смягчился. Он быстренько поставил Двэйн сбоку. И шепотом проговорил:

— Мой дорогой Герцог Тюльпан! Вам не стоит наводить шум именно в этом месте, всеми этими делами заведует Принц-регент. Мои приказы ничего не стоят…

Двэйн похлопал глазами:

— Хорошо, раз так, я возьму собственных солдат на передовую линию, можно? Я стяну собственную армию на передовую линию. Сделаю подарок своей Родине!

— Это тоже невозможно, — Ками Сиро твердо отказался. — Стягивать свои войска на передовую линию без согласия Принца-регента точно нельзя! К тому же… Ранее вы на северо-западе в степях имели некоторые сложности? Хм, в это время ваши личные войска не могли быть переброшены!

Выражение лица Двэйна было очень разгневанным, на самом деле он уже давно насмехался: давно знаю, что все будет именно так.

Конечно же мне никто не позволит взять свои войска на передовую линию!

Этот прием Принца-регента очень коварный. Дать пятьдесят тысяч непонятных войск и разделить со своим кланом.

Все те войска были правительственными войсками! Все они выходцы из Ураганного корпуса и еще из разных мест пришедшие войск, это были самые разные командные составы! За короткий срок эти войска не смогут вместе сработаться.

Это только кажется, что можно легко добиться контроля над такой армией. На самом деле… Солдаты не из собственных войск… Пусть даже меня назначили главнокомандующим, да хоть даже первым канцлером… Все равно без собственной армии… Это никуда не годится. Собственные войска нельзя стянуть.

Двэйн, подумав немного, сразу же покачал головой:

— Ками Сиро, тогда ты тоже вступай в армию! Ты должен понимать, что, став командующим, подчиненные должны своего командира знать. Эта война началась, нет времени на нерешительность. Ты дал мне эти пятьдесят тысяч войск. Я тоже не осилю. Мне нужны люди, которые в курсе происходящих вещей. А то… Я уйду в отставку по болезни. И кто согласится, тот пускай и соглашается стать верховным главнокомандующим. Все просто может пойти прахом!

Ками Сиро с натянутой улыбкой заговорил:

— Чего ты хочешь? Сначала объясни. Если условия слишком жестокие, у меня нет возможности помочь тебе.

— Хм, ты. Немного ты мне и помогаешь… — странно посмеялся Двэйн. И этой усмешкой он пристыдил Ками Сиро.

— Во-первых, я стал искусным магом, я возьму нескольких магов сопровождать меня на передовой линии. Это мои семейные дела, это не считается нарушением порядка.

— Конечно, — Ками Сиро сразу же кивнул головой. — В своде законов Империи об этом ничего не сказано, сколько тебе надо, столько и бери… Я знаю, что ты Герцог Тюльпан ректор магической академии и представитель магического союза. Ты набираешь магов, чтобы они становились твоими сопровождающими… Это твое право.

— Хорошо, — Двэйн сразу подозвал секретаря. — Записывай! Все записывай!

Он громко покашлял. Похоже, тот секретарь находился в отчаянии, взял листок и составил протокол. Затем разговор продолжился:

— Во-вторых! Я не могу стягивать свои семейные войска на линию фронта, но я возьму с собой тысячу телохранителей. Это не считается нарушением порядка.

— Ну вообще-то дворянин имеет право держать у себя лишь пятьсот единиц личной охраны… Не было так много… — сказав это, он пристально посмотрел на Двэйна. Ками Сиро быстро кивнул головой:

— Хорошо! У тебя уважаемый титул Герцога, ты крупный аристократ! Привык к тому, что телохранители дома постоянно защищают тебя, и это нормально. Тысяча телохранителей, хорошо, разрешается.

Он думал про себя:

— Пятьсот или же тысяча. Среди многочисленного двухсоттысячного войска, разве смогут показаться гребешки волн? Эх, Двэйн, Двэйн. Из-за такого пустяка. Чего ты пытаешься добиться?

Двэйн сразу же покачал головой. Затем сказал секретарю:

— Пиши подробно! Тысяча телохранителей-рыцарей! Не меняй ни одного слова!

После того, как секретарь записал, Двэйн силой отнял у него лист. Взглянув на него, только потом довольно заулыбался:

— Неплохо! Неплохо! Продолжай записывать.

Он прокашлялся:

— В-третьих, в этот раз в военной академии моим ученикам требуется практика, этих тоже заберу с собой на передовую линию! Невозможно счесть это чрезмерным!

— Хорошо. Только самое больше количество — 10 человек. Все эти люди — будущая армия страны, нельзя чтобы они все воевали за тебя. У меня еще есть указаний для них. Ты не можешь всех их повести за собой.

— Десять так десять. Мой брат не считается штатным! — Двэйн не позволял Ками Сиро думать слишком много.

Но Ками Сиро разрешил взять только десять человек, установленное число и точка.

— Последнее условие! — посмеялся Двэйн.- С того времени как была образована военная академия, мы вместе с тобой направляли туда временных преподавателей. Эти воины обладают не слишком квалифицированными навыками, к тому же, те курсанты уже привыкли. Поэтому пускай все отправляются вместе со мной.

Вместе с этим, загнув свой палец, Двэйн сказал:

— В первый раз отправляем всех этих солдат, затем мне нужно, чтобы также постепенно отправлялись солдаты из императорской гвардии… В общем, около двух тысяч человек. Они мне тоже нужны.

Ками Сиро был поставлен в затруднительное положение:

— Солдат общественного порядка дать тебе несложно, но солдат из имперской гвардии… Тебе надо две тысячи… Этого я не могу обещать, тебе известны законы Империи. Перемещением местных войска я еще могу командовать. Однако… после того случая, когда гвардия императорской столицы была переброшена, нужно было подавать документы лично императору. Не смотря на то, что я министр военных дел, но у меня нет полномочий заведовать императорскими властями.

— Тогда побеспокою тебя сходить в Императорский дворец. Сходи, попроси за меня у Принца-регента, — Двэйн лениво улыбнулся. — Я все-таки верю, что Его Высочество согласится.

— Хорошо! — Ками Сиро тоже не хотел перепираться с Двэйном. К тому же требовалось всего две тысячи человек, это было небольшим количеством.

Двэйн сразу же расхохотался. Он со всей силой похлопал Ками Сиро по плечам:

— Хорошо, благодарю тебя заранее! Под этим протоколом поставь, пожалуйста, свою подпись! Это всего лишь формальности.

В конце Ками Сиро поставил свою подпись и поставил печать военного штаба.

Теперь протокол был у него на руках. Двэйн внезапно рассмеялся. Затем он пристально посмотрел на Ками Сиро и стоявших рядом военных чиновников. Вдруг он внезапно встал со своей инвалидной коляски. Махнув рукавом и сильно шатаясь, он сумел дойти до Ками Сиро!

— Ты! Твои ноги! — поменялся в лице Ками Сиро. — Ты…

Двэйн что-то пробормотал, затем слабо проговорил:

— Мне нужно идти на передовую линию, мне больше нельзя оставаться в инвалидной коляске… В общем, я, Двэйн, всей своей душой болею за государственные дела. Поэтому я очень сильно тороплюсь. Состояние болезни моих ног внезапно улучшилось. Это тоже милость богов.

Вместе с этим Двэйн кивнул головой людям из военного министерства. Он сильно шатался. Он вышел у всех на глазах, став при этом главнокомандующим!

Проводив взглядом Двэйна и взглянув на оставленную Двэйном инвалидную коляску, Ками Сиро горько посмеялся.

Ах! Отвезти его на фронт и передать ему двадцать тысяч войск… В самом ли деле, это решение было правильным?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 598.1. Бессовестное достижение вершины совершенства**

Герцог Тюльпан выступил в военный поход.

Эта новость распространилась по всем улицам столицы. Восточная часть крепость потерпела поражение. Не смотря на то, что верхушка власти тщательно скрывало это дело, но оно все равно оказалось раскрытым. Разного рода слухи ходили по столице. В один миг люди впали в панику.

Сейчас тот гений Герцог Тюльпан был назначен главнокомандующим и уже выступил в военный поход. Это приказ получил одобрение среди всех людей. Молодой Герцог Тюльпан неоднократно творил чудеса… Он отправился на передовую линию, теперь эти монстры точно задрожат от страха!

Поэтому все люди были очень встревожены.

В тот день, выдвинувший Двэйна, Ками Сиро сделал это по политическим соображениям. Но очень быстро он стал понимать, что, кажется, сам себе вырыл яму.

Прежде всего, потому что Двэйн выдвинул свои условия и при этом составил протокол. Обе стороны поставили на нем свои подписи. Сверху стояла императорская печать. Это был официальный документ.

В результате… Не прошло и двух дней, как от Двэйна пришло известие, что армия его телохранителей была сформирована.

Изначально, это было хорошей новостью — Ками Сиро, по началу, тоже так думал. Обстановка на передовой линии требовала быстрых действий. Нужно было срочно отправить армию на передовую линию, и нельзя было медлить. Но в результате в газете был опубликован Двэйн, и Ками Сиро тут же ударил рукой по столу.

— Разве ты не говорил, что твоих телохранителей будет тысяча? — Ками Сиро остолбенел. — Почему вдруг в газете опубликовали, что у него теперь целых пять тысяч телохранителей? Когда выступаешь в поход, можно лишь взять небольшое количество телохранителей. К тому же все солдаты содержатся за счет императорской казны, жалование тоже выплачивается из императорской казны.

— Верно, тысяча, — Двэйн сидел перед Ками Сиро, задрав свою ногу. Теперь уже и не скажешь, что несколько дней назад этот человек сидел в инвалидной коляске. Двэйн показывал на подписи двух сторон в протоколе. Затем он сказал со смехом:

— Ты посмотри, здесь же четко написано: я могу взять одну тысячу личных телохранителей, мы же изначально хорошо обговорили это дело.

— Но зачем ты прихватил пять тысяч? — недовольно ответил Ками Сиро.

— Да, пять тысяч, — Двэйн выглядел так, будто он ни в чем не виноват. — Ками Сиро, посмотри внимательнее, наверху написано тысяча «рыцарей»! Простые рыцари! В соответствии с законом каждый рыцарь может иметь с собой еще четырех сопровождающих оруженосцев. Мне самому не нравится вся эта помпезность и расточительство, но… Все-таки теперь я главнокомандующий передовой линии и знаю толк в благопристойности Империи, я высокопоставленный Герцог, разве могут простые люди стать моими телохранителями? В наши дни какой аристократ выходит без собственных телохранителей?

Ками Сиро рассердился так, что чуть не стал плевать кровью.

Тысяча рыцарей… Еще обладают правом четырех сопровождающих.

Таким образом, Двэйн может взять с собой всю свою семейную армию на фронт!

Пятитысячная армия кавалеристов!

Ками Сиро подумал про себя недолго. На самом деле Двэйн сделал так и не отрицает — тысяча рыцарей? Ты полагаешь, что кавалеристами называют пекинскую капусту? Продаем на развес? Я не верю в твою тысячную армию телохранителей. У каждого рыцаря есть собственное имя.

Но подумав еще раз, Ками Сиро вдруг пришло в голову. Этот Герцог Тюльпан вместе с Дэлоном, главой из Ассоциации рыцарей, состоят в хороших отношениях и уже давно спелись за одно! К тому же в прошлый раз на том военном состязании Дэлон заручился поддержкой Двэйна. Отправил ему деньги. Сейчас Дэлон очень признателен Двэйну… Двэйну потребуются звания рыцарей, неужели Дэлон откажет ему?

Кто не знает, какая сволочь этот Дэлон? Придет время, он значок рыцаря каждому выдаст! Этот парень на все способен! К тому же Двэйн при деньгах, а союзу рыцарей постоянно не хватает денег. Двэйн в состоянии купить все.

Подумав об этом, Ками Сиро выдохнул. От безысходности кивнул головой.

Ему тоже ясно. Двэйн прибежал сюда просить денежное довольствие вместе с оружием для своего пятитысячного войска. Но если Двэйн такой богатый, почему он беспокоится о денежном довольствии оружии? Он же платит своим солдатам даже больше, чем Империя платит своим войскам!

Довольно! Довольно! Пять тысяч кавалеристов, пускай…

Ками Сиро подписал документ.

На следующий день во Дворце вновь появились оживленные известия.

Герцог Тюльпан лично прибыл к Магическому союзу и в его магическую академию. Он распространил объявления среди магов.

Практически каждая семья аристократов постоянно пытались вербовать своих магов ради собственных выгод. Но маги в империи были нераспространенным явлением. Если хорошо подумать, то на континенте еще никогда не существовало больше тысячи магов. В последние годы Магическая ассоциация на континенте зарегистрировала только пятьсот или шестьсот магов.

Чего мало, то и дорого. Эта истина подходит и для людей. И маги также являются дорогим сокровищем. Поэтому пусть даже те аристократы и хотят привлечь к себе больше магов, их шансы ничтожно малы.

Однако…

Однако этот парень Двэйн, действительно, будто на базаре на развес находит этих магов!

И он выдвинул условие, которое дошло до самого председателя Магической ассоциации Доргана. Даже этот председатель, услышав эту новость, не смог сдержаться и стал ругаться на Двэйна: расточитель! Нельзя же так впустую тратить деньги!

Потому что Двэйн выдвинул такое условие… Что даже те заносчивые маги пришли в замешательство!

Двэйн объявил, что всякий кто согласиться рекрутироваться в его армию, каждый человек… Неважно какой у тебя магический уровень, даже если у тебя низкий ранг и ты рекрутировался, то тебе сразу же подарят десять драгоценных камней! Маги высшего ранга смогут получить пять волшебных ореховых палочек. Два перстня, увеличивающих магическую силу. И даже… Летающие метла… Разноцветные магические кристаллы… Целую коробку!

Верно, целую коробку!

И еще полкилограмма благородного металла — мифрила!

Помимо этого был еще один раритет. Что это было за сокровище? Двэйн об этом не рассказал. Но обнаружилось, что это сокровище одного учителя-мага Гэндальфа, его драгоценный камень — это звучало очень притягательно!

Это была заоблачная цена. Даже самые высокопоставленные маги выглядели никем!

Что из себя представляют высококачественные магические камни? Например, председатель Магической ассоциации Дорган использует волшебную палочку, на которой есть волшебный камень. И он всю коллекционирует камни. Но у него есть всего 6 штук.

Что до мифрила… То это был очень драгоценный камень… Полкилограмма мифрила? Этого вполне достаточно, чтобы два мага смогли устроить за них дуэль!

Перед такими условиями для рекрутирования даже маги высшего ранга не смогли бы устоять! Двэйн предлагал много всего!

С самого начала в Магической ассоциации были люди, которые считали, что это просто шутка, они думали, что Двэйн хоть и был богатым, но те сокровища ведь ни за какие деньги нельзя купить. Откуда у Двэйна может быть столько драгоценных вещей?

Однако такие люди очень скоро закрыли свои рты.

Те, кто самым первым рекрутировался в войска Двэйна перед лицом народа, два ученика мастера Аллэя, которые обладали седьмым магическим рангом.

В результате два человека в тот же день поклялись в верности. В тот же день им был передан перечень со всеми причитающимися сокровищами!

Два парня получили драгоценные камни, большое количество волшебных кристаллов, мифрил и т. д. Затем для них были изготовлены волшебные перстни. Они возвращались обратно в свой Магический союз, чтобы собирать вещи. И все это увидели их коллеги. Наблюдая за этими двумя парнями, как на их пальцах были надеты перстни, которые сверкали так, что будто взрывались.

Никто не смеялся над ними, все только восхищались!

Эти качественные перстни, чтобы создать один, требуются драгоценные камни и мифрил! Маги обычно говорят, что создать и даже найти материал для таких перстней просто невозможно! Даже для самых великих магов обладать тремя перстнями считалась уже очень замечательно.

Но эти два парня наоборот словно ослепляли других своим сверканием. Все десять пальцев светились. Они ходили с гордым видом. Кто-то спросил у них, что такое мифрил?

В результате они загадочно достали кожаный плащ — это было волшебная мантия-накидка. Люди из Магического союза волей-неволей знали толк в таких вещах. Вроде бы всего несколько магических заклинаний, но текстура этого плаща поразила всех, у всех были раскрыты рты от удивления!

Это была чешуя Дракона!

Епт, это реально была драконья чешуя!!!

На континенте если магу удается раздобыть кости дракона, то уже небывалая удача. Кости дракона — большая редкость, но они не шибко удивляют людей — требуется несколько десятков тысяч лет, чтобы оббежать весь континент и древние места военных действий, чтобы найти их. Придется проводить много раскопок, и если тебе повезет, то сможешь выкопать себе несколько костей. Ничего крутого.

Но чешуя Дракона… Это так потрясает людей! Она не гниет под землей точно так же, как и кости.

Хочешь приобрести чешую Дракона, единственный путь к ней: отыскать Дракона, затем убить его и содрать с нег кожу!

Легко?

В Магической ассоциации раздался гул. Новости долетели до самого председателя Доргана. Старик тоже молчал полдня. И только тогда с горьким смехом сказал:

— Чешуя Дракона… Обалдеть можно… Какое щедрое предложение. Если бы я не был председателем Магического Союза, то непременно бы отправился к Двэйну в помощники.

День. Магическая ассоциация. Ни у кого нет желания работать. Весь день они погрязли в изучении тех двоих. В сердце чувствовали себя оживленно.

К тому же Двэйн издал новый приказ, который потряс все людей: теперь рекрутироваться можно было не на всю жизнь, а на пять лет!

Другими словами, нужно потратить только пять лет на этого Двэйна, и сразу же получишь эти несметные сокровища. После пяти лет службы становишься свободным.

Так можно было сохранить собственный престиж мага — потому что маги не желают всю жизнь находиться у кого-то в подчинении.

В результате стали появляться люди, которые отправлялись регистрироваться.

Конечно, еще много магов занимали выжидательную позицию, но на второй день уже никто из них не мог сидеть на месте спокойно! Почему? Потому что от поступка Двэйна у всех людей волосы становились дыбом!

Глава 598 — Бессовестное достижение вершины (часть 2)

Глава 598. Бессовестное достижение вершины совершенства (часть 2)

Несколько магов прибежали принимать присягу. Но их сила была по-настоящему слабой. Это были маги 1-го или 2-го ранга. Еще пришло несколько учеников, они тоже хотели испытать свою удачу. Этот Герцог Тюльпан, словно местный богач, одним росчерком пера принял их всех!

Новое предложение Двэйна было не за горами!

Поистине… Просто не лезло ни в какие ворота!

Многие маги возмущались, что у большинства из них уже был 5-й или 6-й ранг, и что они просто так прожили полвека, не раздобыв ни кусочка мифрила вместе с драгоценными камнями. Ничего подобного у них еще никогда не было в жизни! Что касается драконьей чешуи… Никто из них даже Драконов не видел в своей жизни!

Но сейчас… Все те парни открыто у всех на глазах носили эти сокровища… Разве есть хоть какие-то моральные принципы?

Нельзя! Мне тоже надо идти! Происходящие кругом вещи ущемляют мое достоинство!

На следующий день Двэйн на одном дыхание рекрутировал тридцать шесть магов, а во второй половине дня уже более ста человек!

Не удивляйтесь, сотня людей, конечно, может запугать, но нужно учесть, что только тридцать человек из них были настоящими могущественными магами! А остальные семьдесят были учениками, десять из которых были простыми алхимиками!

На третий день новостной потом долетел до чужеземных земель. Многие иноземные маги спешили прилететь в столицу.

В одно мгновение по всему континенту стали распространяться новости. Двэйн выставил заоблачную цену и втягивал в свои войска, бог знает сколько, парней.

Двэйн ни о чем не сожалел… Так или иначе всех этих вещей у него хоть отбавляй! Он всю жизнь коллекционировал драконов, неисчислимое количество камней, все это было у него на руках. Если все это не раздавать, просто пылью покроется в амбарах!

Что касается мифрила… Ну, помните еще храм на Снежной Горе? Его стены сделаны из этого самого мифрила. В то время, когда Двэйн покидал то место, он уже давно снял себе несколько плит этого камня и унес вместе с собой.

Ореховое дерево? Он сам их выращивал.

Наступил пятый день. Армия Герцога Тюльпана уже становилась внушительной!

Все движение закончилось к вечеру этого же дня. Двэйн объявил о завершении рекрутских наборов. Затем Двэйн снова принял ставку главнокомандующего. В этот раз в газете печатали о его «магических сопровождающих».

Хорошо, в прошлом уже договорились! Двэйну было разрешено рекрутировать собственных магических телохранителей, которые бы могли сопровождать его на передовую линию — изначально это было хорошим делом! Но Ками Сиро, увидев в газете цифры, сразу перестал устойчиво стоять на ногах. Чуть не свалился с ног…

В конце концов, он ударил по стене и твердо смотрел на Двэйна:

— Ты говорил, сколько людей будет! Неужели я ослышался?!

— Триста девяноста один, — ответил Двэйн как ни в чем не бывало. — Ты не ослышался, неужели у меня непонятное произношение!

В этот раз Ками Сиро серьезно рассердился!

Бац! Министр военных дел хлопнул рукой по столу! Он посмотрел на Двэйна:

— Двэйн, ты меня за болвана держишь! Если сложить всех магов с континента в целом будет около несколько сотен человек! Ты говоришь, что самостоятельно смог рекрутировать около четырехсот человек? Как такое возможно! Неужели все маги континента собрались вступить в твою армию и служить тебе верой и правдой?

— Разве возможно такое? — Двэйн внезапно прикинулся скромным. Затем со смехом проговорил:

— Среди всех них только 114 настоящих магов, остальные ученики или алхимики.

Это число не выходит за какие рамки. Однако… все равно удивляет людей!

Более ста известных магов!

Черт побери! Боюсь, что даже в императорской семье отряд магов вряд ли состоит из целой сотни! Даже если первоклассные аристократы имеют возможность обладать тремя или четырьмя магами, это уже считается очень хорошо.

За один раз собрал более ста магов? Этот Двэйн…

— На самом деле мне очень неудобно, — сказал Двэйн с самым искренним лицом. — После этого случая я подумал немного, мои рекрутские указания слишком бестактные… Эх… За последние дни даже несколько преподавателей из магической школы прибежали ко мне, согласились работать на меня и отказались от своих должностей в магической академии… Я подумал немного, все-таки для Империи гораздо важнее растить будущих специалистов, поэтому тех нескольких людей я вернул обратно. И еще… Прибежали курсанты из академии, много шумели, хотели бросить учебу, все хотели служить на меня, я их точно также возвратил обратно…

Это… это сгодится за извинение?

Ты просто хвастаешься!

Пальцы рук Ками Сиро задрожали от злости. Он изо всех дышал полной грудью, с трудом утихомирил свои эмоции — хорошо. Сколько магов тебе удалось привлечь, это все твои заслуги. Я — министр военных дел, меня не касается. Как тебе нравится, так и поступай.

Ками Сиро сделал вид, что примирился с участью. Затем он принял список, переданный Двэйном. Только-только усмирил свой гнев. Он снова стал возмущаться.

— Четыре… Четыре тысячи войск… Еще денежное продовольствие и провиант… Оружие? — заорал Ками Сиро. — Двэйн! Это еще что такое?

— Не смотри на меня так… Не надо меня винить, — заулыбался Двэйн и похлопал по плечу Ками Сиро. — Не сердись… Вредно для здоровья… Я вот только недавно исцелился от тяжелого заболевания, мне ли не знать, что здоровье — это главный ресурс! Можно терпеть все, но только не отсутствие здоровья!

— Ты сначала скажи… Что это такое…

— Сопровождающие магов, — все лицо Двэйна было чистым и светлым. — Те маги, которых я рекрутировал, относятся к высокопоставленным рангам. Тебе тоже известно, что сейчас быть магом — это редкая и высокооплачиваемая профессия. Все те маги без исключения важничают друг перед другом, переходят какие-либо рамки, я рекрутировал одного мага. Так только у этого мага очень много слуг, учеников. Еще и собственных воинов. Тебе также известно, что маги ведут бои с дальних дистанций, они не могут сражаться вблизи. Поэтому сейчас на континенте все маги еще нанимают к себе различных военнослужащих, чтобы они сопровождали и защищали их. Во время военных сражений они как бы дополняют их магическую боеспособность… Вот таким образом собралась моя армия.

Ками Сиро горько вздыхал. Еще никогда не встречал таких бессовестных людей…

Что еще за сопровождающие для магов! Чушь… Весь идиотизм на ладони, это снова твои проделки, Двэйн. Снова отыскал предлог для увеличения своей личной армии!

— Сейчас маги нанимают себе воинов, и это правда! Но надо все равно смотреть! Маги среднего ранга или высшего, может быть, еще и могут собрать вокруг себя собственное войско, но ты Двэйн рекрутировал этих магов, большая часть из которых еще ученики… Алхимики и маги низкого ранга! Откуда у этих людей может быть военная поддержка!

Ты… Ты…

Ками Сиро еще раз попытался привести аргументы. Но вдруг понял, что ему сейчас было не под силу сделать это!

Почему?

Одно слово «маг». Просто перекрывало все возможности!

В Империи были законы: магов нельзя было в чем-либо ограничивать! Ни военному министру, ни премьер-министру.

Что он мог сделать? Устроить допрос всем тем магам, которых собрал Двэйн? Шутка! Начнется шум, и во всей Империи может наступить разруха!

Военный министр сам никогда не посмеет. Ну что, пускай будет так!

Сначала сопровождающие вместе с кавалеристами уже пять тысяч! Сейчас еще сопровождающие магов около четырех тысяч!

При таких условиях Двэйн со своими хитрыми предлогами нашел соответствующие законам отговорки и сумел создать многотысячную армию! На этом основании он может открыто повести за собой десятитысячное войско на передовую линию.

Эх… Боюсь только, что это доставит хлопот Принцу-регенту…

Ками Сиро думал полдня. Наконец с серьезным видом сказал:

— Двэйн, я ничего не могу сделать против тебя. Однако… Ты так поступаешь… Тебе тоже нужно подумать…- закончив говорить, он поднял кисть и поставил свою подпись, словно подверг критике эту ведомость.

Двэйн усмехнулся и сказал:

— Господин Ками Сиро, успокойтесь! Я понимаю ситуацию… Более десяти тысяч войск…

Возьмешь мало людей, самому будет неспокойно.

Возьмешь много — Принц-регент будет беспокоиться.

Десять тысяч войск, скажите, много это или нет, мало или нет, как раз самое то.

После этого Ками Сиро довел начатое до конца… Подписал все ведомости. Только…

Ах… Только когда Принц-регент согласился отправить Двэйна на фронт, он хотел рассоединить Двэйна со своим Домом …Разрешил взять ему только пятьдесят тысяч правительственных войск.

А сейчас… Этот Двэйн еще даже не отправился на север, а уже нашел себе десять тысяч личных охранников…

Выйдя за ворота, Двэйн, подпрыгнув, вскочил на своего коня и ударил его ногой. Затем взглянув на старика Смоука, отдал приказ:

— Выехать из города!

Двэйн посмеялся перед лицом Ками Сиро и с почтением добавил одну фразу:

— Отправляемся на Горбатую гору!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 598.2. Бессовестное достижение вершины**

Несколько магов прибежали принимать присягу. Но их сила была по-настоящему слабой. Это были маги 1-го или 2-го ранга. Еще пришло несколько учеников, они тоже хотели испытать свою удачу. Этот Герцог Тюльпан, словно местный богач, одним росчерком пера принял их всех!

Новое предложение Двэйна было не за горами!

Поистине… Просто не лезло ни в какие ворота!

Многие маги возмущались, что у большинства из них уже был 5-й или 6-й ранг, и что они просто так прожили полвека, не раздобыв ни кусочка мифрила вместе с драгоценными камнями. Ничего подобного у них еще никогда не было в жизни! Что касается драконьей чешуи… Никто из них даже Драконов не видел в своей жизни!

Но сейчас… Все те парни открыто у всех на глазах носили эти сокровища… Разве есть хоть какие-то моральные принципы?

Нельзя! Мне тоже надо идти! Происходящие кругом вещи ущемляют мое достоинство!

На следующий день Двэйн на одном дыхание рекрутировал тридцать шесть магов, а во второй половине дня уже более ста человек!

Не удивляйтесь, сотня людей, конечно, может запугать, но нужно учесть, что только тридцать человек из них были настоящими могущественными магами! А остальные семьдесят были учениками, десять из которых были простыми алхимиками!

На третий день новостной потом долетел до чужеземных земель. Многие иноземные маги спешили прилететь в столицу.

В одно мгновение по всему континенту стали распространяться новости. Двэйн выставил заоблачную цену и втягивал в свои войска, бог знает сколько, парней.

Двэйн ни о чем не сожалел… Так или иначе всех этих вещей у него хоть отбавляй! Он всю жизнь коллекционировал драконов, неисчислимое количество камней, все это было у него на руках. Если все это не раздавать, просто пылью покроется в амбарах!

Что касается мифрила… Ну, помните еще храм на Снежной Горе? Его стены сделаны из этого самого мифрила. В то время, когда Двэйн покидал то место, он уже давно снял себе несколько плит этого камня и унес вместе с собой.

Ореховое дерево? Он сам их выращивал.

Наступил пятый день. Армия Герцога Тюльпана уже становилась внушительной!

Все движение закончилось к вечеру этого же дня. Двэйн объявил о завершении рекрутских наборов. Затем Двэйн снова принял ставку главнокомандующего. В этот раз в газете печатали о его «магических сопровождающих».

Хорошо, в прошлом уже договорились! Двэйну было разрешено рекрутировать собственных магических телохранителей, которые бы могли сопровождать его на передовую линию — изначально это было хорошим делом! Но Ками Сиро, увидев в газете цифры, сразу перестал устойчиво стоять на ногах. Чуть не свалился с ног…

В конце концов, он ударил по стене и твердо смотрел на Двэйна:

— Ты говорил, сколько людей будет! Неужели я ослышался?!

— Триста девяноста один, — ответил Двэйн как ни в чем не бывало. — Ты не ослышался, неужели у меня непонятное произношение!

В этот раз Ками Сиро серьезно рассердился!

Бац! Министр военных дел хлопнул рукой по столу! Он посмотрел на Двэйна:

— Двэйн, ты меня за болвана держишь! Если сложить всех магов с континента в целом будет около несколько сотен человек! Ты говоришь, что самостоятельно смог рекрутировать около четырехсот человек? Как такое возможно! Неужели все маги континента собрались вступить в твою армию и служить тебе верой и правдой?

— Разве возможно такое? — Двэйн внезапно прикинулся скромным. Затем со смехом проговорил:

— Среди всех них только 114 настоящих магов, остальные ученики или алхимики.

Это число не выходит за какие рамки. Однако… все равно удивляет людей!

Более ста известных магов!

Черт побери! Боюсь, что даже в императорской семье отряд магов вряд ли состоит из целой сотни! Даже если первоклассные аристократы имеют возможность обладать тремя или четырьмя магами, это уже считается очень хорошо.

За один раз собрал более ста магов? Этот Двэйн…

— На самом деле мне очень неудобно, — сказал Двэйн с самым искренним лицом. — После этого случая я подумал немного, мои рекрутские указания слишком бестактные… Эх… За последние дни даже несколько преподавателей из магической школы прибежали ко мне, согласились работать на меня и отказались от своих должностей в магической академии… Я подумал немного, все-таки для Империи гораздо важнее растить будущих специалистов, поэтому тех нескольких людей я вернул обратно. И еще… Прибежали курсанты из академии, много шумели, хотели бросить учебу, все хотели служить на меня, я их точно также возвратил обратно…

Это… это сгодится за извинение?

Ты просто хвастаешься!

Пальцы рук Ками Сиро задрожали от злости. Он изо всех дышал полной грудью, с трудом утихомирил свои эмоции — хорошо. Сколько магов тебе удалось привлечь, это все твои заслуги. Я — министр военных дел, меня не касается. Как тебе нравится, так и поступай.

Ками Сиро сделал вид, что примирился с участью. Затем он принял список, переданный Двэйном. Только-только усмирил свой гнев. Он снова стал возмущаться.

— Четыре… Четыре тысячи войск… Еще денежное продовольствие и провиант… Оружие? — заорал Ками Сиро. — Двэйн! Это еще что такое?

— Не смотри на меня так… Не надо меня винить, — заулыбался Двэйн и похлопал по плечу Ками Сиро. — Не сердись… Вредно для здоровья… Я вот только недавно исцелился от тяжелого заболевания, мне ли не знать, что здоровье — это главный ресурс! Можно терпеть все, но только не отсутствие здоровья!

— Ты сначала скажи… Что это такое…

— Сопровождающие магов, — все лицо Двэйна было чистым и светлым. — Те маги, которых я рекрутировал, относятся к высокопоставленным рангам. Тебе тоже известно, что сейчас быть магом — это редкая и высокооплачиваемая профессия. Все те маги без исключения важничают друг перед другом, переходят какие-либо рамки, я рекрутировал одного мага. Так только у этого мага очень много слуг, учеников. Еще и собственных воинов. Тебе также известно, что маги ведут бои с дальних дистанций, они не могут сражаться вблизи. Поэтому сейчас на континенте все маги еще нанимают к себе различных военнослужащих, чтобы они сопровождали и защищали их. Во время военных сражений они как бы дополняют их магическую боеспособность… Вот таким образом собралась моя армия.

Ками Сиро горько вздыхал. Еще никогда не встречал таких бессовестных людей…

Что еще за сопровождающие для магов! Чушь… Весь идиотизм на ладони, это снова твои проделки, Двэйн. Снова отыскал предлог для увеличения своей личной армии!

— Сейчас маги нанимают себе воинов, и это правда! Но надо все равно смотреть! Маги среднего ранга или высшего, может быть, еще и могут собрать вокруг себя собственное войско, но ты Двэйн рекрутировал этих магов, большая часть из которых еще ученики… Алхимики и маги низкого ранга! Откуда у этих людей может быть военная поддержка!

Ты… Ты…

Ками Сиро еще раз попытался привести аргументы. Но вдруг понял, что ему сейчас было не под силу сделать это!

Почему?

Одно слово «маг». Просто перекрывало все возможности!

В Империи были законы: магов нельзя было в чем-либо ограничивать! Ни военному министру, ни премьер-министру.

Что он мог сделать? Устроить допрос всем тем магам, которых собрал Двэйн? Шутка! Начнется шум, и во всей Империи может наступить разруха!

Военный министр сам никогда не посмеет. Ну что, пускай будет так!

Сначала сопровождающие вместе с кавалеристами уже пять тысяч! Сейчас еще сопровождающие магов около четырех тысяч!

При таких условиях Двэйн со своими хитрыми предлогами нашел соответствующие законам отговорки и сумел создать многотысячную армию! На этом основании он может открыто повести за собой десятитысячное войско на передовую линию.

Эх… Боюсь только, что это доставит хлопот Принцу-регенту…

Ками Сиро думал полдня. Наконец с серьезным видом сказал:

— Двэйн, я ничего не могу сделать против тебя. Однако… Ты так поступаешь… Тебе тоже нужно подумать…- закончив говорить, он поднял кисть и поставил свою подпись, словно подверг критике эту ведомость.

Двэйн усмехнулся и сказал:

— Господин Ками Сиро, успокойтесь! Я понимаю ситуацию… Более десяти тысяч войск…

Возьмешь мало людей, самому будет неспокойно.

Возьмешь много — Принц-регент будет беспокоиться.

Десять тысяч войск, скажите, много это или нет, мало или нет, как раз самое то.

После этого Ками Сиро довел начатое до конца… Подписал все ведомости. Только…

Ах… Только когда Принц-регент согласился отправить Двэйна на фронт, он хотел рассоединить Двэйна со своим Домом …Разрешил взять ему только пятьдесят тысяч правительственных войск.

А сейчас… Этот Двэйн еще даже не отправился на север, а уже нашел себе десять тысяч личных охранников…

Выйдя за ворота, Двэйн, подпрыгнув, вскочил на своего коня и ударил его ногой. Затем взглянув на старика Смоука, отдал приказ:

— Выехать из города!

Двэйн посмеялся перед лицом Ками Сиро и с почтением добавил одну фразу:

— Отправляемся на Горбатую гору!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 599. Ночное наступление в планетарий.**

Они выехали из города и направились на северо-запад.

Только глубокой ночью они добрались до резиденции герцога Тюльпана на Горбатой горе.

Неподалеку Двэйн встретил Криса, заводчика грифонов, который, кажется, вызывал у Двэйна подозрение.

На этот раз он не стал болтать и сказал Крису напрямую: «Я собираюсь сражаться с преступным народом».

«Да, я знаю», — Крис держал в руках маленького грифона. Он вселился в тело золотого дракона, но сейчас принял человеческий облик и выглядел величественно. Хотя грифон жестокое по нраву животное, но в руках Криса сидел спокойно и даже выглядел испуганным.

Старик с грифоном на руках выглядел так же лениво, как кошка или собака, греющаяся на солнышке. Двэйн недовольно нахмурил брови и сказал: «Мне нужны наездники грифонов».

«Хорошо, забирай». Потом Крис более серьезным голосом добавил: «Теперь, когда ты закончил обучение полетам, я соберу для тебя 100 наездников».

Договорив, свет в глазах старика потускнел, и он продолжил «храпеть» с питомцем на руках.

«Крис», — вздохнул Двэйн. «Я спас тебя не для того, чтобы ты ушел на покой! Мне нужна твоя помощь! Мне нужна помощь! Я не боюсь преступного народа … но что мне делать, если я столкнусь с их богами? Ты когда-то сказал, что дьявол может мне дать то, что Бог не может. Но ты был здесь с тех пор, как выбрался…»

Двэйн разозлился, глядя на равнодушно спящего Криса: «Ты обещал мне силу! И сокровище дьявола … Они нужны мне!»

«Я отдам их тебе», — Крис поднял веки. «Но время еще не пришло».

«Прошло уже несколько месяцев», — недовольно ответил Двэйн. «А когда придет время?»

Крис засмеялся, он принадлежал к Трем царям драконов, поэтому принял человеческий облик. Он был довольно красив, но глаза Криса злобно горели: «Ты беспокоишься, Двэйн?»

«Чепуха. Я скоро собираюсь сразиться с преступным народом» — покачал головой Двэйн. «Я не верю в богиню. Поскольку она не появилась, мне нужно что-нибудь сделать … в конце концов, я же человек».

«Я беглец», — вздохнул Крис. «Я не могу пойти с тобой на битву. Думаю, богиня еще не знает, что я сбежал, иначе я не сидел бы здесь так спокойно, она давно бы меня поймала. Поэтому я не могу выйти на открытый бой, это во-первых».

Крис что-то пробурчал и потом продолжил: «А во-вторых … его величество дьявол оставил…это место. Хотя я знаю куда идти, но могу рассказать тебе, что в этом месте в особое время и при особых условиях появляются специальные проходы. Проходы, ведущие куда угодно! Хм, иначе говоря, как бы богиня обманывала всех десятки тысяч лет!»

«В особое время и при особых условиях?»

Крис слегка улыбнулся, потом указал пальцем наверх и таинственно сказал: «Когда солнце погрузиться в темноту».

Двэйн вышел из двора и все думал о словах Криса.

Когда солнце погрузиться в темноту?

То есть ночью?

Нет, старик сказал, что в особое время, а ночь наступает каждый день.

Тогда …

Глаза Двэйна загорелись: «Во время солнечного затмения!»

У него чуть сердце не остановилось!

Черт возьми! Полное солнечное затмение!

Бог знает, когда в следующий раз случится затмение! Оно происходит раз в несколько десятков лет! Тогда я … просто его не дождусь?!

Двэйна ехал верхом на лошади, его немного потряхивало от этой мысли. Он подвергся смертельной опасности, чтобы спасти старика Криса. Если ему придется ждать еще несколько десятков лет…может быть уже поздно!

Крис — бессмертный, к тому же его душа может постоянно переселяться в другие тела. Он может ждать сотни лет, не говоря уже о каких-то десятилетиях!

Но … я не могу ждать.

Двэйн как следует ударил лошадь хлыстом, чтобы она ускорилась. Он вернулся в столицу.

Двэйн не хотел терять время, поэтому в этот же вечер решил собрать людей и посреди ночи направиться к воротам императорского «планетария».

Планетарий Империи Роланд это место, в котором изучаются астрономические явления. Конечно, это не такое серьезное учреждение, как американское НАСА.

На самом деле, это место, где служит астролог.

Люди в этом мире верят в астрологию и верят, что по расположению звезд можно узнать волю Божеств. В императорском дворце всегда служит придворный астролог. Придворный астролог определяет по звездам, когда стоит проводить важный праздник, поминать покойных и решать важные государственные дела.

Глава планетария также является главным астрологом императорского двора.

Объективно говоря, хотя астрология не имеет ничего общего с настоящей «астрономией», это целая система, основанная на суеверии. Однако, вспоминая историю, многие выдающиеся личности вышли из императорского планетария.

Среди них Сэймель, прапрабабушка Двэйна, в прошлом она некоторое время служила главным астрологом Имперского планетария и пользовалась большим уважением.

Те, кто занимал такую должность, считались лучшими астрологами континента.

В планетарии обучали многих астрологов, а в будние дни они проводили предсказания для знатных семей императорского двора. Ни одно событие, будь то брак или похороны, не обходилось без предсказания астролога.

Хотя они не показывали открыто свою власть, но их выдающийся статус не вызывал сомнений, многие аристократы очень уважали служителей планетария.

Наступила глубокая ночь. Двэйн напрямую послал своих людей постучать в ворота планетария. Если никто в конечном итоге не откроет им ворота, то солдаты, прибывшие с северо-запада, просто выломают их.

Сам Двэйн, обладающий статусом придворного астролога, уже забыл об этом. Во всяком случае, у него так много титулов: маг, князь, главнокомандующий Имперской армии и бывший северо-западный военный министр, член Императорской Академии Магии, председатель Императорской Академии Магии, председатель Императорской Академии, придворный маг, придворный ученый …

Двэйну не хотелось запоминать все свои звания, но сегодня титул придворного астролога ему бы очень помог, потому что в планетарии существует одно особое правило, которое оговорено законом империи: никто, кроме астролога, не может войти в планетарий!

Там хранится много секретов, в том числе предсказания о каждом государственном событии на ближайшие несколько лет. Естественно, предсказания астролога есть как положительные, так и отрицательные.

Двэйн считал, что астрология по большей части уловка, но, в конце концов, люди в этом мире верили в подобные вещи. Если астролог предсказывал отрицательный результат в важном государственном деле, империя просто скрывала это, чтобы не беспокоить народ.

Поэтому никто не мог просто так зайти в это место и узнать предсказания.

К счастью, Двэйн обладал титулом придворного астролога, поэтому никто не мог запретить ему войти.

Астрологов разбудил шум посреди ночи. Мягкие и культурные астрологи никогда не видели, чтобы солдаты так рьяно прорывались в планетарий. Они так сильно напугались, что двое из них чуть не упали в обморок. Двэйн не стал много болтать и сразу заявил, что позаимствует некоторые материалы, хранящиеся в планетарии.

Глава планетария быстро выбежал к солдатам и вдруг увидел Двэйна, который был придворным астрологом. Он постарался расположить его к себе, но Двэйн не собирался с ним болтать и пробрался в архивную кладовку, где лежали древние материалы, покрытые пылью. Он искал всю ночь и нашел то, что ему нужно!

Солнечное затмение!

Затем он зажег свет, сел на пыльный пол кладовки, закрыл нос и стал вчитываться.

Солнечное затмение … затмение …

Двэйн просидел так всю ночь, под утро он нашел то, что искал.

Хотя астрология чистейшее суеверие, они, по крайней мере, фиксировали некоторые необычные астрономические явления. Например, лунные и солнечные затмения.

Когда Двэйн нашел нужное предложение на старом пергаменте, его сердце на мгновение замерзло.

«Летом 742 года империи, после полудня, солнце погрузилось в темноту …»

К счастью, Двэйн хорошо владел древним языком Роланда, и прочитать эти древние записи не составило для него труда.

Но … последнее солнечное затмение произошло двести лет назад … когда оно случится в следующий раз ?!

Он продолжил читать …и, наконец, нашел информацию, которая его успокоила.

В планетарии хранилось несколько записей о таком удивительном астрономическом явлении, как солнечное затмение, а самые первые записи появились более 800 лет назад. Двэйн подсчитал и понял, что записи не совсем точные. Согласно текстам, затмение происходило раз в 200 лет, однако, нельзя исключать, что некоторые фрагменты текста были утеряны.

Таким образом, последнее полное солнечное затмение произошло более 200 лет назад, поэтому следующее произойдет довольно скоро.

Если ему повезет, то затмение произойдет в ближайшее время, а если нет, то ему придется подождать десять с лишним лет.

От прочитанного его охватили смешанный чувства.

Дочитав до конца, Двэйн еще раз внимательно просмотрел записи, чтобы убедиться, что он ничего не упустил. В кладовке, наполненной пылью, нечем было дышать.

Пока он копался в кладовке, его солдаты сторожили дверь и никому не разрешили входить и беспокоить его. Астрологи, которых разбудили среди ночи, в том числе и глава планетария, оставались ждать снаружи.

Двэйн встал и стряхнул с себя пыль. Он уже собирался уходить, как вдруг обернулся и случайно увидел железную стойку в углу комнаты, на которой был изображен странный символ …

Его сердце вздрогнуло, когда он рассмотрел его.

На железной стойке стояли коробки, покрытые пылью, и свертки бараньей шкуры.

В самом углу находилась необычная коробка: черная и блестящая, на первый взгляд даже и не скажешь дерево это или металл.

Знак сверху был полностью покрыт пылью, Двэйн осторожно протянул руку и протер пыль.

Его лицо изменилось от потрясения, потому что он узнал этот символ!

Он провел пальцами по выступающему рисунку из семи точек, которое напоминало ему созвездие.

Неужели это Большая Медведица?!

Двэйн осторожно взял коробку и потянул за специальное кольцо, чтобы открыть ее.

Внутри что-то два раза щелкнуло, как будто заработал механизм.

Хм, кто бы мог подумать, что внутри действительно окажется механизм?

Но затем, внезапно, в коробке появилось две ячейки, из которых раздались два звуковых сигнала и появились два темных луча.

Глаза Двэйна блеснули, он протянул пальцы вперед и вытащил две арбалетные стрелы!

На черных металлических стрелах не было ржавчины, а наконечники блестел голубым цветом. Это навело Двэйна на мысль, что наконечник обработан магическим ядом.

Его охватило любопытство!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 600.1. Коробка лунного света.**

Коробка так необычно блестела, что даже образованный Двэйн не мог понять из какого материала она выполнена, металла или дерева.

Этот хитроумный механизм, выпускающий стрелы, создан для того, чтобы скрыть содержимое коробки. Двэйн осторожно положил стрелы обратно. Он все никак не мог понять, как такие старые стрелы не заржавели, а яд на кончике стрелы не испарился. Определенно, это можно сделать только с помощью магии.

Однако… странно, что такая магическая вещь хранится в планетарии, так как на континенте происходит странная ситуация: религия не принимает магию и наоборот, но в тоже время религия и магия презирают астрологию. Считается, что астрологи просто шарлатаны, а их предсказания сплошной обман.

Внутри коробки, кажется, был секретный замок. Двэйн немного задумался, затем с силой надавил кончиками пальцев, и секретный замок с щелчком открылся.

Открыв коробку, он увидел, что внутри …пусто.

Двэйн замер от неожиданности.

Оказалось, что в коробке ничего нет, только внутри покрыта атласной тканью. С возрастом ткань почти сгнила, поэтому скоро она вообще превратится в пыль. Все же, в коробке действительно было пусто.

«Неужели … кто-то забрал вещь, которая здесь лежала?» — пробормотал Двэйн.

Конечно, он почувствовал разочарование и собирался уже поставить коробку на место, как вдруг вспомнил, что так и не выяснил, из какого материала она сделана, поэтому решил взять ее с собой. Потеряв свою магию, Двэйн ничем не отличался от обычного человека, поэтому не осмеливался легкомысленно использовать магический перстень.

Теоретически Двэйн по-прежнему мог использовать магию и произносить заклинания, но его духовная сила была очень слаба, к тому же он не мог медитировать, чтобы совершенствовать развитие. Нельзя сказать, что Двэйн совсем не мог пользоваться магией, по крайней мере, ему было под силу создать один или два простых огненных шара. Только его духовная сила была настолько слабая, что полностью иссякнет после созданиях этих самых шаров.

Поэтому, чтобы сохранить свою и без того слабую духовную силу, он изменил основные жизненные привычки и больше не решался использовать часто магический перстень, который всегда носил с собой. Хотя раньше Двэйн даже не принимал во внимание сколько расходовал магии при применении перстня.

Двэйн вышел из кладовки весь в пыли с головы до ног. Солдаты и астрологи ждали всю ночь, и, увидев его выходящего, сразу же направились к нему. Главный астролог уже переоделся в специальный черный халат, сверху украшенный рисунками звезд. Видя выходящего Двэйна, он хотел заговорить с ним, но солдаты быстро преградили ему путь.

«Повежливее», — улыбнулся Двэйн. Он махнул стражу, чтобы тот пропустил астролога и слегка улыбнулся: «Простите меня за бесцеремонность, мне срочно нужно было узнать одну вещь…наверняка вы знаете, что скоро я отправлюсь на войну, поэтому хотел узнать предсказание таких же астрологов, как я».

Астролог обрадовался, что герцог дома Тюльпанов признала себя астрологом, значит, они с ним равны.

«К чему церемониться, герцог», — улыбнулся астролог. «Я слышал, что скоро вы отправляетесь на войну. Если вы хотите узнать исход войны, то сегодня же вечером я могу привести вам лучшего астролога, чтобы он проанализировал расположение звезд».

Обладая статусом главного астролога при дворе, он всегда предсказывал для императорской семьи. Если он занят, то представителям знати предсказывали другие астрологи их планетария. На этот раз он лично хотел помочь Двэйну, поэтому прямо-таки втирался к нему в милость.

Но Двэйн в ответ лишь расхохотался: «Спасибо за вашу доброту, но в этом нет необходимости … не в обиду будет сказано, но я тоже астролог, поэтому не нуждаюсь в вашей работе».

Главный астролог тут же понял, что вел себя слишком самонадеянно и сгоряча сказал лишнее. Он лишь хотел угодить Двэйну и забыл, что тот сам астролог. Обычно, астролог никогда не попросит другого астролога сделать предсказание для себя, так как это равносильно признанию своей некомпетентности. Для астролога важнее всего его достоинство.

«Ох, простите меня» — ответил он с улыбкой. «Я забыл, что вы тоже астролог. Однако, возможно у вас есть не все инструменты для полноценного изучения расположения звезд, я сегодня же пришлю их вам».

Двэйн не стал отказываться. Перед уходом он специально громко вздохнул: «Хоть я и астролог, но никогда не навещал вас в планетарии. Сегодня я лично увидел его изнутри… Но, увы, мне показалось, что там совсем не наводится порядок. Почти уверен, что финансирование планетария скромное. Хоть я герцог, но и астролог, поэтому сожалею, что вчера вечером побеспокоил вас. Однако, я найду возможность доложить Его величеству и попросить его уделять больше внимания нашему планетарию и выделить деньги».

Все астрологи обрадовались, услышав его слова, и подумали, что герцог великий человек. В одно мгновение они забыли о том, что он ворвался к ним посреди ночи и заставил их ждать снаружи.

Никто и не подумал, что член знатной семьи станет их обманывать. Астрологи радостно его провожали, Двэйн на прощание сказал, что хотел бы просматривать материалы, но, возможно, не сможет приходить лично из-за занятости государственными делами.

«Ничего», — ответил главный астролог. " Хотя у нас есть правило, что посторонним запрещено входить в планетарий, но вы вовсе не посторонний человек. Я знаю, что вы заняты делами государства, поэтому, можете присылать людей от своего имени, когда не можете прийти лично. Вам разрешено прочитать тексты всего архива планетария. Если вам нужно найти что-то, просто отправьте кого-нибудь ко мне и, я обязательно отыщу для вас нужный материал«.

Этот астролог всегда считался известным пройдохой. Двэйн радостно улыбнулся и специально при астрологах приказал своему помощнику: „Тебе не нужно возвращаться со мной. Немедленно иди к Заку Младшему и передай ему, чтобы от моего имени пожертвовал планетарию на реставрацию хранилища 5 тысяч золотых монет“.

5 тысяч золотых монет! На эти деньги можно построить новое здание, не говоря уже о реставрации. Все астрологи ликовали и благодарили Двэйна.

Хотя они и обладали высоким статусом, но на самом деле вовсе не жили роскошно. Астрологи каждый год получали деньги от империи и иногда им дарили сотню монет знатные люди, которые нуждались в предсказании.

Помимо этого им платили за предсказания по праздникам, свадебным и траурным церемониям. Всего в планетарии сто с лишним астрологов и несколько десятков слуг, которых нужно поить и кормить.

После того, как к власти пришел принц, который практиковал магию с самого детства, все изменилось. Согласно магической традиции, он не очень уважал астрологию и не заботился о планетарии. Хотя он не сократил сумму ежегодных пожертвований, но подношения в обычные дни стали намного меньше, чем при прежнем императоре Августине VI.

Постепенно даже главного астролога двора перестали приглашать для предсказания.

Поэтому 5 тысяч золотых монет, пожертвованных Двэйном, стали огромными деньгами, которые привели всех в восторг.

Несколько тысяч монет для Двэйна были мелочью. Он не думал, что весь планетарий станет благодарить его и этот поступок еще принесет ему пользу.

Вернувшись в резиденцию, Двэйн чувствовал себя уставшим, потому что не спал всю ночь. Раньше он мог не спать несколько дней и чувствовать себя хорошо, но, после того, как его духовная сила ослабла, ему нужно каждый день спать даже больше, чем обычным людям.

Однако, он вернулся в кабинет и заставил себя изучать принесенную коробку, приказав слугам принести горячий суп и чай.

Он вынул коробку, некоторое время смотрел на нее с помощью увеличительного стекла, а затем постучал по ней, убедившись, что в коробке нет двойного дна и больше ничего не спрятано.

Он взял острый меч и слегка отрезал угол коробки, чтобы узнать из какого все-таки материал она сделана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 600.2. Коробка лунного света.**

«Хм, дерево Ули. Очень редкое дерево, твердое, как железо, но при этом легче, чем обычное дерево. Неудивительно, что я никогда его не видел, ведь все деревья исчезли сотни лет назад. Значит, этой коробке, по крайней мере, несколько сотен лет».

Двэйн вспомнил, что он когда-то изучал военную историю империи Роланд. Когда империя расширила свой военно-морской флот сотни лет назад, кто-то предложил идею строительства военных кораблей из дерева. Дерево Ули крепкое, легкое, устойчивое к коррозии, оно действительно лучший материал для судостроения.

Только идея не реализовалась, потому что уже в то время дерево Ули было очень редким, а позже деревья полностью исчезли с материка.

Двэйн читал всевозможные древние книги и документы об Империи Роланд, запоминал текст с первого взгляда и обладал обширными знаниями, поэтому сразу вспомнил об этом дереве. Выяснив, что это за материал и вдоволь наигравшись, его интерес постепенно угасал. Он бросил ее на стол, потянулся и собирался идти спать.

Хм, эта штука совсем не похожа на коробку лунного света. Открыв его, я вернусь на пятьсот лет назад и буду петь «сутру сердца»?

Ха-ха-ха …

Двэйн улыбнулся и собирался уже оставить в покое коробку, как внезапно увидел кусок ткани, которым он вытирал пыль с коробки. Вся ткань была испачкана чернилами, а коробка в каких-то следах.

Он быстро схватил кусок этой ткань, его глаза сияли. Этот запах…

«Что?»

На его лице появилась улыбка.

В коробке остался еле заметный запах чернил! Он в этом уверен!

В сочетании с естественной стойкостью к коррозии дерева Ули и устройством коробки, благодаря которому внутрь не проникал воздух, внутри спустя столько лет сохранился запах чернил!

Двэйн снова открыл коробку, начал трогать внутренне стенки и, конечно же, что-то нащупал. На куске ткани, которым он протирал внутри коробки, остались чернильные пятна!

Он взял лампу и стал внимательно рассматривать стенки коробки. Оказалось, что внутри нее выгравированы символы и тонкие четкие линии…

Долго разглядывая узоры, Двэйн совсем не мог понять что значат эти знаки, но символы сверху напоминали ему иероглифы.

Двэйн закрыл глаза и на мгновение задумался, вскоре его осенило!

Вспомнил!

Он улыбнулся и засмеялся над собой: «Не удивительно, что я не мог понять, потому что символы перевернуты. Они выгравированы так, чтобы можно было с помощью чернил их отпечатать!»

Двэйн с улыбкой на лице сразу же достал бутылек с чернилами, намазал внутреннюю стенку коробки, достал лист белой бумаги и осторожно приложил.

Что произошло с листом бумаги! На нем отпечатались символы и текст!

Оказывается это … карта!

Наверху извилистые линии, похожие на дорогу, а внизу описание места. Текст написан хоть и языком империи Роланд, но с точки зрения грамматики древними словами.

Двэйн сильно удивился, когда внимательно изучил карту!

Потому что …

это карта…

императорского дворца!

Более того, это не обычная карта дворца, а карта секретных подземных ходов!

Оказывается, под дворцом более десяти извилистых тайных ходов, которые ведут к одному месту!

Увидев это, Двэйн изменился в лице!

Белая башня!

Это высокая башня во дворце императора, построенная императором-основателем династии Арагоном тысячу лет назад. Император не скупился магическими материалами для строительства этой волшебной башни!

Эта башня — основа мощной магической защиты всего дворца!

Арагон хвастался, что его магическая защита настолько мощная, что даже драконы не смогут прорваться! Внутри магической защиты и императорского двора находилась высокая белая башня, существующая уже тысячу лет.

Как правило, белая башня для всех закрыта. Испокон веков, только придворный маг мог приближаться к ней, а входить могли лишь два человека из всей Империи.

Один из них — главный придворный маг.

Другой — сам император.

Любой, кто по какой-либо причине и при любых обстоятельствах, осмелится подойти к Белой Башне, будет казнен!

Иными словами, любой человек во дворце, кроме самого императора, который посмеет приблизиться к белой башне … будь то представители знатных семей, глава императорского города, верховный главнокомандующий или даже сын императора…будут убиты на месте главным магом!

Это непреложный закон. Хотя за последние тысячи лет после основания империи большинство непреложных законов, установленных Арагоном, были отменены, но именно этот закон императоры всех поколений почитали!

Однако, у него в руках карта секретных подземных ходов, ведущих прямо в белую башню …

Двэйн не находил себе места от тревоги.

Он машинально постучал по столу.

Содержание карты нарушает все их законы! Так кто же этот человек, который нарисовал ее?

С какой целью?

Кроме того, почему такая важная карта хранится в планетарии?

Двэйн откинулся на стул, взял коробку и хотел ее сломать, но передумал и отставил в сторону.

Потерев лоб, Двэйн улыбнулся и подумал: «Откуда взялась эта карта?»

Только кто-то из императорского дворца мог построить тайные подземные ходы, но такой большой проект не мог быть выполнен кем-то из посторонних. Неужели это сделал сам император? Может быть Арагон?

Согласно легенде, чтобы построить магическую белую башню, Арагон использовал тонны магических кристаллов в качестве основания башни! Говорят, что внутри башни бесчисленное количество драгоценных камней, которые служат для подержания магической защиты, а на вершине белой башни — огромный мифрил, самый драгоценный волшебный металл на всем континенте!

Схему магической защиты лично разместил сам Арагон, как самый сильный под звездами, лучший воин континента и сильнейший маг!

Для Арагона, как мага, величайшим сокровищем является не только множество драгоценных камней в башне, но и оставшаяся после него магическая защита!

На протяжении сотен и тысяч лет злые маги пытались пробраться внутрь!

К счастью, при дворе сохранился отряд придворных магов, которые верны императорской семье, на протяжении тысячелетий они охраняли белую башню и убили многих людей, пытавшихся проникнуть туда.

Говорят, что на создание башни Арагон потратил двухгодовой бюджет империи, что выглядело абсолютно безрассудно!

В то время на континенте существовала только одна империя Роланд, для чего строилась башня и магическая защита? Против кого он оборонялся?

Только благодаря своему авторитету Арагон смог подавить бесчисленные возражения и сделать по-своему.

Возможно, только Двэйн мог его понять: Арагон поступил так, чтобы защищаться во время возвращения преступного народа через много лет.

Сила всей страны, двенадцать святых рыцарей Роланда, самый сильный человек на континенте и все маги континента создали мощную магическую защиту!

Тайные ходы?

Никто не мог построить эти ходы во дворце, кроме самого императора.

Сначала он решил найти ответ на первый вопрос: предположим, что подземные ходы создал сам Арагон.

Но … для чего?

Карту нарисовал тоже Арагон? Если нет, то кто? Кто оставил ее в планетарии?

Двэйн нахмурился и в этот момент услышал знакомый голос, который давно не появлялся.

«Это я. Я нарисовала эту карту».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 601. Ночное чтение с красавицей**

Услышав этот голос, Двэйн сморщил лоб. После нескольких минут молчания он слегка улыбнулся и с насмешкой сказал: «Я так давно не слышал твой голос, что даже испугался от неожиданности».

Он медленно обернулся. Позади него парил силуэт в ярко-красном длинном платье и белыми, как шелк, волосами, только выражение глаз и лица были холодными.

«Я думал, что ты появляешься только тогда, когда я зову тебя на помощь» , — поднял бровь Двэйн. «Давно не виделись. Как мне тебя называть «Сэймель»? Или более уважительно «прапрабабушка»?»

Кажется, Сэймель не одобрила подшучивание Двэйна и равнодушно на него посмотрела. Она покачала головой и сказала: «Я уже тебе говорила, так или иначе, ты — потомок семьи Роулинг. Не стоит позорить славное имя рода!»

«Как же тогда?» Двэйн уставился на нее: «Выдающийся астролог континента, моя прапрабабушка Сэймель, заточившая себя в картине?»

Они взволнованно смотрели друг другу в глаза, через некоторое время Сэймель опустила голову и сказала: «Значит, ты … все знаешь?»

«Я узнал недавно», — равнодушно сказал Двэйн. «Что это магическое существо оказывается моя прапрабабушка. Бабушка, зачем же ты скрывала это от меня».

«Как ты узнал?» — Фигура Сэймель, казалось, немного дрожала.

«Жизненный опыт», — строго произнес Двэйн: «В молодости меня легко обманывали. Но сейчас … по крайней мере, я знаю истинное значение силы. Ты не можешь создать жизнь! Только древнее существо выше уровня бога способно создать жизнь! А моя прапрабабушка хоть и была лучшим астрологом континента, но на это она не способна. Поэтому…я все понял».

Договорив, он специально сделал паузу, его глаза засияли: «Ты не магическое существо, ты моя прапрабабушка Сэймель!»

Наступила тишина…

Сэймель изменилась в лице, услышав последние слова Двэйна. Однако, она не стала сразу опровергать или спорить, после минуты молчания выражение ее лица постепенно стало печальным и мрачным.

Она громко вздохнула: «Я … сама узнала об этом недавно».

Она нежно и печально улыбнулась: «Когда ты меня пробудил, я действительно думала, что просто магическое существо. Но … на самом деле это не так. Я об этом забыла, но после того, как заточение стало ослабевать, восстановились мои воспоминания о прошлом. Вскоре я поняла…кто я на самом деле».

«Почему?» — Двэйн покачал головой. «Почему все так?»

Сэймель растерялась: «Я не знаю. Печать, которую я наложила на себя, не исчезла полностью. В моей памяти все еще есть моменты, которые я не могу вспомнить, поэтому я во многом сомневаюсь».

Двэйн задумался: ему рассказывали, что его прапрабабушка страдала из-за смерти мужа и вскоре тоже умерла. Он не хотел затрагивать тягостные воспоминания и покачал головой: «Во всяком случае, ты … давно не появлялась. Я думал, что ты нашла способ уйти от меня».

«Прости меня», — с сожалением сказала Сэймель. «Ты сталкивался с такими опасностями, которые мне не под силу. А когда ты отправился на тот остров…я…»

«Что с тобой случилось?»

" Я боялась появляться», — со страхом в глазах сказала Сэймель, а потом разлилась потоком слов: " Этот старик Крис наводит на меня ужас. Я не знаю что делать, когда ты с ним встречаешься, вся моя смелость куда-то пропадает, и я боюсь появляться при нем… Я не знаю что происходит. Я не видела этого Криса, но когда ты с ним, я чувствую, как меня парализует страх. Мне так страшно, что я боюсь даже дышать».

Двэйн нахмурился.

«Я еще не все вспомнила», — вздохнула Сэймель. «Я не знаю, что делать. Я снова хочу получить физическое тело и, кажется, помню как это сделать. Я хочу снова жить, а не существовать в таком виде».

В этот момент она энергично покачала головой, ее лицо внезапно «покраснело», она посмотрела на Двэйна и равнодушно произнесла: «Не нужно было говорить тебе об этом. В общем … я узнаю эту карту, потому что ее нарисовала я».

«Ты?», — переспросил Двэйн. «Как ты это сделала? Как ты смогла узнать секрет императорского дворца? Почему ты ее сохранила? Для чего?»

«Я не знаю», — честно ответила Сэймель. «Я не знаю что тебе ответить. Единственное, что я помню, как я лично нарисовала эту карту. Тем более, я узнаю свой почерк. Почему я оставила ее в планетарии?.. Я думаю, что сделала это, потому что когда-то служила там главным астрологом».

Глаза Двэйна засияли: «Да, это имеет смысл. Ты была не только главным придворным астрологом, но и руководила планетарием. Только главный астролог мог входить в императорский дворец. Но … тайные ходы к белой башне…»

Сэймель уставилась на Двэйна: «Ты хочешь знать ответ? Тогда почему бы тебе не пройти по тайному ходу и не увидеть все самому?»

Двэйн изменился в лице и уставился на Сэймель. Он серьезно сказал: «Я знаю, что ты не тот человек, который любит ввязываться в такие авантюры! Белую башню охраняют придворные маги, а еще мощная магическая защита Арагона, и… Хотя, неужели есть тайный ход во дворец в обход них? Но ведь это касается тайны императорской семьи и непреложного закона, если что-то пойдет не так…я пропал!»

Сэймель равнодушно подняла брови: «Но моя память говорит мне, что это очень важная вещь. Когда ты получил эту карту, я сразу ее узнала и вспомнила о тех событиях. Каким-то образом я почувствовала, что внутри белой башни спрятано что-то важное для меня. Может быть, я смогу открыть все печати».

Двэйн нахмурился: «Я не хочу доставлять неприятности. Что бы ни находилось в белой башне, это секрет императорской семьи, и я не могу позволить себе злить их. У меня сейчас и так достаточно проблем».

Сэймель хотела рассказать больше, но увидев обеспокоенное лицо Двэйна, внезапно улыбнулась и спокойно сказала: " Почему бы тебе ее просто не сжечь? Зачем ее хранить? Подумай об этом позже … Да, Двэйн, не трать время впустую, я слишком хорошо знаю твой характер. Такие вещи всегда тебя интересовали, если ты сейчас не пойдешь по этому тайному ходу, то ночью просто не сможешь уснуть! Ладно, у тебя еще есть время подготовиться, чтобы мы выдвинулись ночью».

Двэйн выпучил глаза на Сэймель и через некоторое время беспомощно вздохнул: «Ладно, твоя взяла».

В это время в резиденции герцога было много посетителей, в том числе знать имперской столицы. Им стало известно, что Двэйн скоро отправится на линию фронта, поэтому они прибыли навестить будущего генерала и пожелать ему удачи.

Но Двэйн не выходил к гостям.

Он закрылся в комнате и отсыпался. Восстановив силы, он встал лишь к вечеру и приготовил все необходимое. Он решил не говорить ничего Вивиан и Джоанне, иначе она, со своим стремлением создать в мире хаос, захочет пойти с ним.

Он согласился пойти только ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство, и не хотел с собой брать Джоанну, ведь не исключено, что с ним может что-то случиться.

Ночью, когда часы пробили десять, все двери и ворота дворца как обычно закрывались.

Сто с лишним солдат императорской охраны начали патрулирование дворца. В десять часов вечера ворота дворца были закрыты, что даже принцесса не могла войти или выйти.

В это время на северо-восточной стороне города рядом с водозаборным каналом пробирался Двэйн весь одетый в черное. Прислушиваясь к звукам вокруг, он осторожно спустился в оросительную канаву, боясь, что громкие звуки привлекут внимание.

Этот водозаборный канал представлял собой искусственный канал, введенный из реки Ланканг во дворец. Во дворце используют воду из двух водозаборных каналов, один входной и один выходной. Во время войны, один из водозаборных каналов может использоваться как защитный ров.

Оба канала были построены более тысячи лет назад и несколько раз ремонтировались. Но на самом деле система очень сложная, так как помимо обычных каналов, еще существовали подземные каналы и старые водоотводные канавы. Некоторые из них давно перестали функционировать.

После того, как Двэйн погрузился в канаву, ему пришлось немного проплыть. Вода в это время была очень холодная, но для Двэйна это не имело значения.

Он очень быстро проплыл открытый участок канавы, а дальше начинался подземный канал. Впереди ему перекрывала путь железная ограда.

Ограда защищала дворец от вторжения посторонних людей.

Погрузившись, Двэйн подплыл к ограде и схватился за нее: толстые прутья были покрыты ржавчиной. Он взялся за два прута и со всей силы на них надавил, очень быстро они прогнулись.

В кромешной темноте под ледяной водой он утратил способность к восприятию и не видел ничего вокруг себя. К счастью, рядом с ним находилась Сэймель, которая не боялась темноты. Двэйн проплыл подземный канал благодаря ее указаниям.

Этот канал существовал уже много лет, хотя его каждый год чистят, но, тем не менее, там немало грязи. Двэйн выдержал ледяную воду, но с отвратительным запахом еле справлялся.

Наконец-то, в месте, где уровень воды был ниже, он всплыл на поверхность и глубоко вздохнул. Двэйн почувствовал головокружение, а все его тело было покрыто зелеными водорослями.

«После поворота налево впереди ты увидишь железную дверь. Это путь в заброшенный канал», — услышал он прямые указания от Сэймель.

Двэйн горько улыбнулся: «На поверхности дворец выглядит роскошно, кто бы знал какая мерзость творится внизу».

Сэймель ухмыльнулась: «Это обычная вода, которая используется служащими дворца для ежедневной уборки, чистая питьевая вода доставляется из-за пределов дворца. Естественно, никто не задумывается об этом».

После поворота канал разделился на несколько других, но устье канала стало настолько узким, что никакой человек не смог бы через него проплыть. Конечно, это сделано специально, чтобы никто по нему не проник во дворец.

Двэйн в самом деле увидел маленькую железную дверцу, на которой от времени сгнил замок, однако, дверь все равно не открывалась.

Он вытащил свой кинжал и разрезал замок, но дверь оставалась неподвижной.

В это время Сэймель горько улыбнулась: «Я только что проникла внутрь и осмотрелась…дело вовсе не в двери. За ней рухнул старый канал, и плита наглухо заблокировала дверь. Тебе придется полностью ее прорезать».

Двэйн фыркнул: «Я должен был догадаться, что все будет не так просто».

Он был слишком ленив, чтобы резать дверь кинжалом. В этот момент ему помогла его недюжинная сила: он поднял руки, выдохнул и отогнул дверь целиком!

Он приложил еще усилие и полностью оторвал ее.

Внезапно на него посыпался песок, Двэйн несколько раз кашлянул, потом нащупал за пазухой жемчужину, светящуюся в темноте, и закинул ее вперед. Под светом жемчужины он увидел старый узкий канал шириной всего один метр. Если бы Двэйн был более толстым, то наверняка не полез бы туда.

Он залез внутрь и продвигался пластом. Никому нет дела до старых каналов, где полно грязи, пыли и крыс.

Двэйн прополз несколько сотен метров до более широкого канала.

Ночью в императорском дворце стояла тишина, лишь изредка проходили патрульные с факелами в руках.

В отдаленной внутренней части дворца, конечно, жили не представители аристократии, а прислуга и мелкие чиновники.

Раньше в этом месте старый канал соединялся с прудом, но после того, как канал забросили, фонтан естественно тоже перестал работать и был перестроен в клумбу.

В это время в темноте земля в клумбе вдруг зашевелилась, поднялась каменная плита, и снизу тихонько вылез весь черный от грязи Двэйн.

«Не волнуйся, патрульные солдаты прошли мимо и направились на север. Ближайшие патрульные находятся в 500 метрах от тебя», — Прозвучал голос Сэймель у Двэйна в голове.

Двэйн буркнул … У Сэймель было одно преимущество, она в любой момент могла бросить его, при этом никто не сможет ее увидеть. Двэйн потерял свою проницательность и острое зрение, но Сэймель постоянно осматривалась вокруг, поэтому он не боялся, что вдруг столкнется с солдатами.

Он некоторое время посидел в цветочной клумбе, осматривая строение перед собой.

Вечером у себя в кабинете они с Сэймель долго изучали карту.

Хотя на ней было указано, что под дворцом проходит несколько тайных путей к белой башне, но им около тысячи лет…прошло слишком много времени. Возможно, все давно изменилось и этих тайных ходов уже нет!

Например, согласно карте, один из входов тысячу лет назад находился в конюшне на юго-западной стороне дворца… Но сейчас это место превратилось в казарму императорской армии! Туда он едва ли сможет попасть.

Кроме того, одним из входов был амбар рядом с императорским садом, где изначально хранились инструменты садовника, но позже его перестроили в кабинет принца Сона, так как он очень любит смотреть на сад. Разве возможно туда войти?

Вечером он как следует изучил место и пометил его на карте, он мог войти только через строение, которое видел сейчас перед собой. Насколько он помнил, там жили придворные служащие и мелкие чиновники. Возможно, это лучшее место, чтобы попасть в тайный ход, так как оно особо не охранялось.

Некоторое время он ждал в цветнике, пока не убедился, что там никого нет, а затем быстро прыжками добрался до здания.

«Хотя ты потерял свою магию, но твои навыки боевых искусств значительно выросли», — то ли похвалила, то ли посмеялась над Двэйном Сэймель.

Двэйн не сказал ни слова, но про себя усмехнулся: «Чепуха, с тех пор, как я потерял свою магию, я лишь занимался своими делами, а не оттачивал боевые искусства. Я даже не могу использовать Панцирь Пяти Цветов и лук созвездия Цзиду».

Как только Двэйн оказался под крышей, внезапно подул ветер и зазвенели ветряные колокольчики. Он вздрогнул и начал осматриваться вокруг, но через мгновение вздохнул с облегчением.

Здание с виду казалось опустевшим, как будто в нем никто не жил, но он почувствовал слабый запах женских духов, когда вошел.

Он боялся столкнуться с какой-нибудь служанкой или чиновниками.

Двэйн нахмурился.

В огромном здании по обе стороны коридора располагались четыре или пять комнат. К счастью, планировка этого здания была сделана на основе старого, поэтому он смог узнать это место на карте.

Он быстро пробежал к окну, но внезапно что-то услышал.

На карте в этом месте был помечен тайный ход…но он вдруг услышал чье-то дыхание или даже посапывание.

" Там кто-то есть?» — нахмурился Двэйн.

Вот невезение … в других комнатах никого нет, а именно в этой есть. Кажется, внутри кто-то спит? Судя по аромату духов, это женщина.

«К черту ее!» — равнодушно сказала Сэймель. «Не оставляй следов».

Двэйн фыркнул и уже собирался выпрямиться, как внезапно под крышей позади него зазвенели колокольчики. Затем сопение в комнате внезапно прекратилось и кто-то встал с кровати.

Через мгновение в комнате зажглись свечи, на окно упала тень женского силуэта.

«Ах, лентяи… забыли убрать колокольчики! Завтра я вам все выскажу», — голос девушки звучал очень приятно.

Двэйн осторожно нагнулся под окном и тихонько ждал, когда девушка погасит свечи и ляжет спать. Однако, через некоторое время он услышал как она села за стол у окна и тяжело вздохнула, после этого послышался шелест бумаги. Неужели она проснулась среди ночи, чтобы почитать?!

По лбу Двэйна потекли капли пота.

Он беспокоился лишь о том, что его кто-нибудь заметит во время проникновения во дворец. Ему с такой силой и самоуверенностью будет не сложно прорваться, но еще сложнее красться по дворцу и не быть замеченным.

Этой девушке вздумалось почитать не утром и не вечером, а именно посреди ночи… Что за жизнь!

Двэйн не находил себе места от беспокойства, а девушка продолжала увлеченно читать под светом свечей. Она глубоко вздохнула и нежно прошептала: «Герцог Дома Тюльпанов написал ‚остается лишь сожалеть, что она родилась женщиной не в то время‘. Не знаю как мне завтра объяснить это принцессе?»

Что?

Двэйн весь покрылся холодным потом, когда услышал как девушка произнесла «Герцог Дома Тюльпанов». Что она читает? Это как-то связано со мной?

Он услышал, как девушка перевернула страницу и пробормотала себе под нос: «К сожалению, однажды я слышала, как придворные учителя говорили плохо об императрице Фэйе. Только герцог дома тюльпанов понял ее истинную суть. Жаль, что она родилась несколько сотен лет назад и не слышала его восхищений».

Двэйна осенило!

Она читает написанную им «общую историю континента»!

В четвертом томе «Общей истории континента» было написано, что примерно через 500 лет после основания Империи Роланд в королевской семье произошли некоторые изменения: император умер от болезни, не дожив и до 30 лет, оставив вдову и ребенка. У императорской семьи также было несколько других амбициозных принцев, которые в то время соперничали за трон.

Но жена больного императора, императрица Фэйя, поступила бесстрашно. Императрица происходила из большой аристократической семьи, полагаясь на ее влияние, она, наконец, решила ситуацию и короновала своего сына как императора. Он был молод и неспособен управлять, но у императрицы оказался талант: она фактически объединила силы своей семьи и взяла на себя ответственность за государственные дела империи. Она правила в течение девяти лет!

В истории империи Роланд ей дают не очень хорошую оценку. После того, как молодой император вырос, у них возник спор по поводу власти. Согласно традиции и желанию народа, выросший император должен был править империей. Фэйя передала ему бразды правления, но спустя пол года скончалась от болезни.

Когда Двэйн прочитал о событиях того времени, он понял, что во время правления императрицы Фэйи, империя жила спокойно, процветала, а народ ни в чем не нуждался. Выходит, она была неплохой императрицей.

Более того, она была очень смелой и сильной по характеру! В этот период аристократические семьи с юга, которые отказались принять правление женщины, хотели поднять бунт, но она переманила некоторых на свою сторону, а других уничтожила. Даже старые чиновники, разбирающиеся в политике, признавали состоятельность ее политической тактики. Когда несколько принцев боролись за трон с ее сыном, она придумала план для каждого. Те, кто сопротивлялись и яростно боролись за трон, были высланы. А некоторые, кто склонил голову и отказался от борьбы, получили от нее новый титул.

К сожалению, в старости она казалась немного зависимой от власти и не желала передавать трон своему взрослому сыну, но, по словам Двэйна, это была нормальная человеческая реакция.

Более того, ее методы правления были намного умнее, чем у сына. После того, как императрица Фейя умерла от болезни, ее сын пришел к власти и жестоко обращался с семьёй своей матери. К тому же император был действительно невежественным управленцем, во время его правления на северо-западе вспыхнуло несколько восстаний, а юг был полон бандитов.

Когда Двэйн прочитал этот эпизод истории, то на эмоциях написал в конце страницы свои мысли:

«Остается лишь сожалеть, что она родилась женщиной не в то время! В другое время, она стала бы не хуже чем У Чжоу!»

Он подумал и сразу понял, что девушка читает его заметки к «Общей история континента» !

Однако эта книга была подарком маленькому императору и принцессе Карине. Как получилось, что…

В это время девушка в комнате как будто огорченно заговорила: " Я понимаю о чем он пишет в начала, но что значит «не хуже чем У Чжоу»?

Двэйн ничего не мог поделать …

У Чжоу … вероятно, никто в этом мире не знал кто она такая.

Девушка, естественно, не знала, кто такая У Чжоу, но в его прошлой жизни, в истории Китая, она была известной личностью. У Чжоу известна как первая влиятельная женщина древнего Китая, а так же императрица династии Тан, назвавшая себя У Цзэтянь!

Во время чтения Двэйн делал различные записи, содержание которых вероятно мог понять только он, а других они лишь приводили в замешательство.

В это время он услышал нетерпеливый голос Сэймель: «Нет времени мешкать! Сюда идут солдаты! Через четыреста метров! Лезь в окно, не дай ей позвать на помощь!»

Сердце Двэйна застучало, он схватился за край карниза и залез в окно!

Как бы то ни было, он собирался войти и сначала оглушить девушку!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 602. Женская спальня**

Двэйн быстро принял решение, поднял окно одной рукой и сломал внутренний замок. Он запрыгнул в комнату и закрыл окно, все произошло очень быстро, не заняв и нескольких секунд.

Девушка в комнате как будто не успела среагировать: она замерла, увидев, что кто-то глубокой ночью беззвучно пролез к ней в окно.

При свете свечей Двэйн мог разглядеть внешность девушки: ей было лет двадцать, коричнево-черные волосы и красивое лицо. Она сидела в белом платье на стуле, поджав ноги и подперев подбородок. Когда он рассмотрел ее лицо, то был крайне удивлен.

Две верхние пуговицы ее простого платья, которое она надевала дома, не были застегнуты, поэтому виднелась ее нежная белая кожа…

Они оба замерли на мгновение, Двэйн даже забыл зачем пришел…

Он остолбенел не из-за ее красоты и короткого платья, а потому что узнал ее.

Это была придворная служанка принцессы Карины по имени Лань Лань.

Когда его впервые пригласили в качестве учителя, именно эта девушка встретила его во дворце и поприветствовала от имени маленькой принцессы и младшего принца Чарли.

Более того, в те месяцы, когда Двэйн учил детей, прекрасная служанка по имени Лань Лань прислуживала им, принося чай, воду и еду. Она заботилась о нем очень внимательно и никогда не уходила из комнаты, а стояла в стороне и слушала его. Со временем она перестала быть похожей на горничную, а казалась его третьей ученицей.

Она была очень умна и сообразительна. Двэйн запомнил, что во время урока она понимала то, что не могли понять дети. Хотя принцесса Карина довольно умная, но из-за молодого возраста и жизни в императорском дворце с ранних лет, ее мировоззрение было ограниченно. Иногда, она даже задавала вопросы Лань Лань.

Со временем Двэйн с Лань Лань близко познакомились. Он знал, что она происходит из семьи слуг дворца. Так называемая «дворцовая семья» — это семья, которая служит императорской семье в течение нескольких поколений. Хотя эти семьи ничем не выделяются, но император часто выбирал себе придворных охранников или слуг из этой семьи, потому что они поколениями служили императорскому двору и были очень преданны.

Например, раньше ее мать была служанкой, отец стражником во дворце, дедушка солдатом императорской гвардии, а прапрадедушка даже стал учителем этикета императора Августина VI!

Лань Лань очень уважала Двэйна еще до того, как он стал учителем. Причем действительно уважала, а не просто льстила, как все придворные слуги. Он видел ее восхищенный взгляд во время занятий.

Еще у нее мягкий и деликатный характер, и она очень тихая девушка.

Если вдруг Двэйну захотелось пить во время урока, она лично приносила ему чашку теплого чая, если он был голоден, она приказывала другим служанкам принести для него закуски. Кроме того, она заботилась о принцессе Карине с самого детства, можно сказать, что они как сестры или мать и дочь.

У них были такие же отношения, как у Двэйна и управляющего Марда.

Думая об этом, Двэйн сначала поднял руку и собирался оглушить девушку, но остановился в тот момент, когда увидел знакомое лицо.

Хотя Двэйн вовсе не мягкосердечный, но он не могу дарить девушку, которая уважала его, подавала чай и внимательно слушала его уроки.

«Герцог ?!» — наконец произнесла Лань Лань, уставившись на Двэйна.

Двэйн вздохнул, кажется, у него нет таланта влезать в чужие дома бесшумно. Он пробирался через дворец в черной одежде, но забыл спрятать лицо! Дурак!

Конечно, она узнала его, и теперь оглушать ее было бесполезно. Чтобы убрать свидетеля, ему пришлось бы убить ее.

В это время где-то неподалеку проходили солдаты, четко слышался звук топота кожаных ботинок и лязг доспехов.

Двэйн серьезно посмотрел на Лань Лань и поднял руку, готовясь закрыть ей рот, если она вдруг закричит.

Лань Лань учащенного дышала, конечно, она не ожидала, что герцог дома Тюльпанов посреди ночи вломится к ней в комнату. Неизвестно о чем она подумала, но ее лицо налилось краской.

Наконец, увидев напряженное лицо Двэйна, она прикусила губу и тихонько промямлила: «Не беспокойтесь, я не закричу».

Лань Лань внезапно посмотрела вниз, увидела свое платье и еще больше застеснялась. Она быстро повернулась, застегнула пуговицы, а затем сделала два шага назад: «Вы … зачем вы пробрались ко мне в комнату посреди ночи?»

Она спросила так тихо, еле слышно, машинально накручивая на палец подол платья…

Двэйн сразу же понял, о чем она подумала.

Видимо, она решила, что он залез к ней в окно, чтобы овладеть ею!

Двэйн смутился и совершенно не знал как ей все объяснить, но услышал недовольный вздох Сэймель.

Затем он горько улыбнулся: «Извини, я не специально залез к тебе в комнату. Я не знал, что ты здесь живешь».

Лань Лань вздохнула с облегчением услышав это, но ее взгляд был слегка разочарованный. Однако, она воспитанная и скромная девушка, поэтому, немного задумавшись, посмеялась: «Ох, герцог, вы надеялись увидеть здесь другую девушку? Я не знала, что вы такой романтичный человек».

«Я …никого не ищу», — тон Двэйна был беспомощным, но чем больше он говорил, тем более двусмысленно звучали его слова. Он кашлянул и попытался напустить на себя строгий вид: «У меня важное дело».

Несмотря ни на что, он стиснул зубы и решил оглушить ее.

Но, только сделав шаг вперед, Двэйн вдруг услышал шаги за дверью, а затем несколько ударов. Судя по звукам, за дверью стоял не один человек!

Черт возьми!

Двэйн пришел в ярость, он вовсе не планировал никого убивать во дворце, поэтому повернулся в сторону окна, собираясь выпрыгнуть.

«Подождите», — вдруг произнесла Лань Лань, поняв намерение Двэйна. «Не беспокойтесь, я вас спрячу!»

Затем она подошла к шкафу и открыла дверь: «Сюда». Он снова стиснул зубы, не зная что делать. Она вдруг произнесла: «Скорее, я никому не скажу».

Двэйн колебался, ему вовсе не хотелось снова лезть в вонючую канаву, поэтому он залез в шкаф.

Лань Лань закрыла шкаф, поправила платье и побежала открывать дверь.

Служанка Карины жила в большом доме и имела большой шкаф, но такому огромному мужчине, как Двэйн, там было действительно тесно.

Кроме того, он повсюду чувствовал нежные ткани девичьих платьев и слабый запах ладана. Он почувствовал себя еще более неловко, заметив нижнее белье служанки.

Через маленькую щелку в шкафу Двэйн смотрел на комнату.

Когда Лань Лань открыла дверь, он услышал голос молодой девушки: «Сестра Лань, я так и знала, что ты не спишь».

Голос Лань Лань звучал спокойно: «Зачем ты пришла ко мне ночью?»

Девушка за дверью, которая вероятно, была еще одной дворцовой служанкой, засмеялась: «Я только что закончила службу и шла домой. На обратном пути я встретила Кипа, солдата императорской армии, который патрулировал территорию. Он остановил меня и попросил выяснить, прочитала ли ты его письмо? Он очень нервничает, поэтому мне ничего не осталось, как прибежать к тебе и спросить об этом».

Лань Лань кашлянула и сказала: «Ты специально пришла ко мне посреди ночи, чтобы спросить об этом!»

«Я знаю, что у тебя есть привычка поздно ложиться спать, и еще я увидела свет в твоем окне. Ох, не буду много болтать, скажу лишь, что Кип сейчас в саду. Кажется, он действительно в тебя влюбился. Я слышала, что в этом году его повысят до звания заместителя командира. Он так влюблен в тебя, что ждет в саду пока я поговорю с тобой… Если ты прочитала письмо и согласна, то выйди к нему».

Через некоторое время служанка решила подтолкнуть Лань Лань, не получив от нее ответа: «Что ты сомневаешься! Кип молодой и подающий надежды парень, из хорошей семьи, к тому же самый молодой офицер императорской армии. Я думаю, что он хорошая партия для тебя. Я слышала, что он без ума от тебя!»

Лань Лань все больше и больше злилась, но в основном из-за того, что не хотела, чтобы человек, прячущийся в шкафу, слышал все это.

Она топнула ногой и резко ответила: «Хватит! Ты пришла ко мне, чтобы посреди ночи я вышла к какому-то парню! Я думаю, у него есть дела поважнее! …Иди к нему и скажи, чтобы он уходил, я иду спать!»

Договорив, она захлопнула дверь перед ее лицом.

Девушка взволнованно заговорила: «Сестра Лань! Подумай о себе! Ты — личная служанка принцессы и можешь выйти замуж только после нее. Принцесса еще совсем маленькая, ее могут выдать замуж только через 7-8 лет, но тебе уже будет 30. Кто захочет на тебе жениться? Что если будущий муж принцессы выдаст тебя замуж за какого-нибудь старого слугу или управляющего? Тогда твоя жизнь разрушена! Но, если ты будешь с Кипом, может он однажды уговорит начальника охраны Дико, а тот в свою очередь принца…и тебе не придется тратить свою молодость на принцессу».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 603. Ужасный путь.**

Лань Лань слушала с серьезным лицом то, что говорила служанка.

Двэйну от услышанного стало жалко Лань Лань.

Казалось, что все во дворце уважали ее, как главную служанку принцессы, но вместе с этим ее ждала грустная участь — по сложившейся традиции, служанка могла выйти замуж только после совершеннолетия принцессы. После того, как принцесса выходит замуж, задача служанки выполнена, и она может выбрать два варианта: первый — тоже выйти замуж и покинуть дворец, второй — продолжать служить уже замужней принцессе. В отличие от древнекитайской феодальной традиции, согласно которой служанка должна сопровождать принцессу после замужества, Роланд VI считал, что она должна выйти замуж за управляющего или личного охранника мужа принцессы. Сам Роланд VI женился рано, так как многие в то время вступали в брак в 16-17 лет. Однако, сейчас Лань Лань должна ждать, пока принцесса станет взрослой, самой Лань Лань к этому времени будет почти 30 лет, с точки зрения Роланда VI, она старая дева. Когда придет время выходить замуж, она уже потеряет свою привлекательность, а значит, ей будет трудно угодить своему мужу.

Со скрипом открылась дверь шкафа, и вышел Двэйн. Увидев опечаленное лицо служанки, он кашлянул, но совершенно не знал что сказать.

К тому же, он собирался ее усыпить, но теперь не мог это сделать.

«Герцог, позвольте … нет, это просто смешно», — внезапно улыбнулась Лань Лань: «Боюсь, вы сейчас насмехаетесь надо мной».

Двэйн быстро покачал головой: «Нет! Кхэ-кхэ…конечно, нет».

«Ладно, зачем же вы пришли?» — мягко спросила Лань Лань, уставившись на Двэйна: «Очевидно, что не из-за меня. Значит, вы, как герцог, понимаете какое вас ждет наказание за проникновение во дворец?»

«Я пришел …» Двэйн вздохнул: «Конечно, у меня есть причина, но лучше тебе ее не знать. Я не могу рассказать, но не беспокойся, я не хочу никому навредить».

Лань Лань вздохнула с облегчением, глядя в глаза Двэйна, и мягко сказала: «Я верю вам. Я знаю, что вы хороший человек, который не станет никому вредить или замышлять измену».

Двэйн замялся: «Лань Лань, я не хочу быть с тобой грубым. Просто, никому не рассказывай обо мне…»

«Я понимаю», — Лань Лань заглянула Двэйну в глаза «Я никому не расскажу».

Она подняла руку и поклялась.

«Еще…» Двэйн горько улыбнулся: «Я тебе доверяю, но лучше тебе не видеть происходящего. Мне придется тебя усыпить, так будет лучше. Хм…»

Он достал бутылочку: «Это лекарство, которое я сделал сам. Открути крышку и вдохни запах, тогда ты заснешь и проснешься только завтра утром».

Лицо Лань Лань покраснело … в комнате были только они вдвоем. Хотя он честно сказал, что она уснет, но…в конце концов, он молодой мужчина, а она молодая девушка…

Подумав об этом, ее щеки запылали, но затем она увидела спокойный взгляд Двэйна, и отпустила все плохие мысли: «Хорошо … но на самом деле, вам не стоило этого говорить».

Она спокойно открыла бутылочку, вдохнула запах и невольно засмеялась, почувствовал слабый запах гардении: «Какой приятный аромат…»

Но в следующий момент ее глаза закрылись, тело расслабилось, и она уснула глубоким сном.

Двэйн быстро подхватил ее, затем положил на кровать и накрыл одеялом, потом вытер холодный пот со лба и с облегчением вздохнул.

Взглянув на нее, Двэйн горько улыбнулся: «Теперь она запомнит меня как человека, который влез к ней через окно посреди ночи».

Когда он подумал об этом, то услышал недовольный голос Сэймель: «Двэйн, ты достаточно наигрался? Ты, оказывается, умеешь заботиться о женщинах».

Двэйн усмехнулся: «Пра-пра-прабабушка, можно сказать, что она мой друг. Как я могу жестоко с ней обращаться».

«Не боишься, что она выдаст тебя? Не хочешь убрать свидетеля?» — голос Сэймель казался холодным.

Двэйн нахмурился: «Конечно, нет. Мы с ней хорошо знакомы, к тому же она личная служанка принцессы, почти что сестра. Если она умрет, Карина будет грустить. Я поставил себя на ее место, как бы я горевал, если бы кто-то убил Марда».

Сэймель вздохнула: «Очень хорошо. Ты действительно не злой человек».

«Хм, я никогда им и не был».

«Трудно сказать», — легкомысленно сказала Сэймель. «Раньше я была в этом уверена, но то, что ты сделал в последние годы, заставило меня задуматься».

После паузы она поторопила его: «Скорее, мы потратили столько времени, ищи вход!»

Двэйн подошел к четвертой плите от левого угла комнаты и постучал шесть раз, затем побежал к третьей плите справа и постучал пять раз.

Потом он сделал несколько шагов назад и стал ждать. Вскоре он увидел как плита в полу повернулась с щелчками и появился слабый свет.

«Что ж, не обошлось без магии», — Двэйн кивнул. «Даже если дом перестраивали или реконструировали много лет назад, тайный ход не смогли бы обнаружить».

Изначально плиты лежали друг к другу плотно, но после его манипуляций, сдвинулись. Одна из плит полностью ушла вниз и появился темный проход, а именно многоуровневый туннель вниз!

Сверху казалось, что тайный ход уходил более чем на пятнадцать метров вниз! Сколько же денег потратил на это Арагон!

Двэйн запрыгнул в этот темный ход. Как только он попал туда, плиты сверху бесшумно вернулись на свои места, приняв первоначальный вид. Двэйн оказался в кромешной темноте, сам ход не был узким, но протянув руку, он нащупал стену. Она была ледяная, что очень странно.

К счастью, внизу не было сыро. Двэйн сделал два шага по твердой земле.

Внезапно, как будто над его головой пронесся порыв ветра, он услышал впереди какой-то звук и зажегся свет.

Перед ним появился очень длинный проход. На стене висела лампа в форме факела, но горел не огонь, а магический кристалл.

Такие лампы висели на стене через каждые десять метров, они загорались сами и освещали путь, когда Двэйн делал несколько шагов вперед.

Этот тайный ход был шириной около трех или четырех метров, для одного человека достаточно места. На стенах совсем не было пыли, а плиты выглядели как новые!

«Это магия», — вздохнула Сэймель. «Тайный ход под землей ведет к белой башне. Белая башня — магическая, обычно магическую защиту не пройти, для этого и существует тайный ход. Поток воздуха и магические лампы тоже поддерживаются магией».

Двэйн протянул руку и потрогал стену, на которой не оказалось пыли.

Но его одолевало сомнение: «Откуда у Арагона было столько ресурсов для создания такого громадного проекта? Империя была не настолько сильна сразу после основания, чтобы строить целый лабиринт подземных секретных путей, ему пришлось бы привлечь 10-20 тысяч рабочих и потратить 3-5 лет».

«Ты сам должен ответить на этот вопрос», — слегка улыбнулась Сэймель. «В конце концов, ты был им в предыдущей жизни».

Двэйн фыркнул: «Не говори так, я это я!»

При этом он продолжал двигаться вперед.

Через пятьсот метров подземный ход начал углубляться вниз, после чего дорога вдруг стала извилистой. Вокруг царила тишина, ламы на стене освещали путь впереди, а позади сами переставали гореть.

Двэйн вздохнул: «Магические навыки Арагона действительно невероятны, скорее всего, сейчас не существует подобного мастерства».

На этот раз Сэймель не стала его переубеждать.

Через какое-то время он увидел поворот. Двэйн внезапно остановился и глубоко вздохнул, его глаза мерцали: «Что это, черт возьми…»

Тайный ход впереди внезапно стал шире более чем в три раза, но на стенах с обеих сторон висели не лампы, а статуи из камня!

Эти скульптуры выглядели пугающе!

Одна из них была похожа на торчащую из стены голову человека, но вместо черепа волшебный кристалл, источавший свет.

У некоторых скульптур, как будто из стены торчали руки с напряженными пальцами, которые пытались что-то схватить или держащие драгоценные камни.

Некоторые статуи были еще более странными, как будто обычный человек, половина тела в стене, половина снаружи, но половина плоти, половина скелета! Кроме того, были женские лица, наполовину красивые, а наполовину изуродованы шрамами!

По пути скульптуры становились все более и более странными, одна страшнее другой, что от одного взгляда на них сердце замирало.

Двэйн задумался, возможно, у Арагона что-то было не так с головой? Зачем он создал такие пугающие статуи?!

Двэйн глубоко вздохнул и попытался не смотреть на них. Он видел многое, поэтому иногда ему снились кошмары.

Он еще немного прошел вперед и увидел место, сплошь покрытое острыми клинками мечей!

Хоть это и оказались скульптуры, но мечи были действительно острые! Что еще более ужасно, так это то, что эта область полностью перекрыла ему путь, образовав «лес мечей»!

На взгляд это место имело длину около 100 м. Над этими мечами виднелись фигуры, который, казалось, все еще боролись за выживание. Хоть это и были скульптуры, но выглядели как настоящие люди, пронзенные клинками! Двэйн сомневался…кажется, это вовсе не люди! А кто… Орки? Эльфы? Гномы? Некоторые выглядели страшнее других.

Когда Двэйн это увидел, то сразу же остановился!

Его лицо резко изменилось, и он воскликнул: «Нет! Нет!»

Двэйн глубоко вздохнул, оглянулся назад на эти ужасные статуи, а потом снова посмотрел на мечи перед ним.

«Это место … построил не Арагон!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 604. Огонь! Магическая пушка демонов!**

«Это место построил не Арагон!» — по лбу Двэйна потекли капли пота.

Если бы его построил Арагон, здесь бы не было ужасных скульптур и тем более «леса мечей»!

Это скульптуры мертвых людей, эльфов, гномов и представителей других рас! Как император-основатель Арагон мог использовать скульптуры измученных людей?

С самого начала Двэйн сомневался, кто и как построил этот подземный лабиринт. Как можно скрыть такое масштабное строительство? Почему никто не знает о тайных ходах?

Ответ лишь один: его построил вовсе не Арагон!

Вполне вероятно, что Арагон узнал о существовании этого места позже!

Так кто же построил подземные ходы?

Осматривая ужасающие скульптуры людей, эльфов, гномов и орков…он почти нашел ответ!

Двэйн глубоко вздохнул и внезапно занервничал, но вскоре смог подавить эмоции!

Глядя какое-то время на мечи и каменные фигуры людей, Двэйн чувствовал себя странно. Он наклонился и вытащил кинжал, затем поднял две плиты с земли, вынул веревку, одну плиту привязал к ногам, а вторую взял в руки и прыгнул в лес мечей.

Послышался металлический скрежет мечей, Двэйн шел, внимательно глядя по сторонам.

Конечно же, он смог пройти не более двадцати шагов, как вдруг почувствовал что все под ногами движется!

Несколько мечей под ногами внезапно выскочили вверх, врезаясь в ноги Двэйна. К счастью, он смог увернуться, благодаря своей физической форме и реакции. Двэйн подпрыгнул, ударил по мечам и сломал их. Когда он упал на землю, то снова услышал какие-то щелчки и увидел, как плиты на стенах двигаются, обнажая копья! Со свистом копья полетели на Двэйна!

Двэйн быстро среагировал и поставил перед собой плиту, все копья ударялись об нее, как о щит.

Однако плита после этого треснула в некоторых местах.

Двэйн перевел дыхание, затем прыгнул вперед, кувыркаясь, и, наконец, выпрыгнул из леса мечей. Сделав шаг назад, он увидел, что копья исчезли, а плиты в стенах вернулись на прежние места, скрывая механизм!

Он сел на землю и выкинул плиту, которая тут же разбилась.

«Вот это удары», — вздохнул Двэйн. Он только что почувствовал силу копий, которые вылетали из стены, удар каждого можно было сравнить с ударом воина! Это произошло благодаря хитроумному механизму в стенах!

«Я думал, что пришел сюда, чтобы удовлетворить свое любопытство. Не думал, что это будет так сложно», — Двэйн горько рассмеялся.

С этого момента он решил быть внимательнее и, держа в руке кинжал, продолжил идти вперед. Пройдя несколько сотен метров, впереди появились каменные ворота высотой около четырех метров. Открыв их, Двэйн увидел внутри…

Огромную подземную площадку!

По площади примерно как стадион округлой формы.

Только Двэйну показалось странным то, что вся поверхность была неровная и сплошь покрыта круглыми выемками.

Каждая из этих ям имела диаметр около полутора метров, округлую форму и глубину около полуметра.

По всей площадке располагалось почти 800 таких ям, а некоторые из них пересекались.

Вокруг площадки стояли огромные колонны с вырезанными на них звездами, а в центре круглая платформа высотой около двух метров …

Как будто в центре солнце, а вокруг звезды!

Двэйн вздохнул … Конечно же, это было солнце!

Демоны использовали солнце как тотем и это действительно так!

Вход в ворота представлял собой квадратную платформу по бокам от которой стояли высотой в два или три метра латные доспехи.

Они были огромные и явно принадлежали не человеку. Согласно преданиям, демоны были намного выше людей. Видимо, это их.

Эти доспехи были устаревшей модели, но сделанные с великолепным вкусом. Они до сих пор отдавали металлическим блеском и не подверглись коррозии!

Двэйн не сдержался и потрогал ледяные доспехи, а потом даже постучал по одному из щитов, который издал глухой звук!

Даже такой эрудированный человек, как Двэйн, восторженно вздохнул: «Превосходный материал! Кажется, что технология изготовления металла у древних демонов была намного лучше, чем сейчас у людей! Только это не железо, а кажется, сталь? Неужели демоны тогда умели варить сталь?»

Эта каменная платформа вела к ряду лестниц, ведущих к площадке, но Двэйн не хотел туда идти. Когда он наступил на первую ступень, то вдруг почувствовал что-то странное…

Он не мог понять что происходит, но насторожился!

И через мгновение услышал звук двигающихся плит, который донесся сверху!

Он поднял глаза и увидел, что на потолке, который изначально представлял собой рельеф звездного неба, с обеих сторон отодвинулось несколько плит и появилось смертоносное оружие …

Не меч, не лук и стрелы … а …

От увиденного Двэйна бросило в холодный пот. Он не испугался, но был абсолютно шокирован!

Потому что из-под плит показалось длинной и темное…

Дуло пушки!

Точно! Не лук и стрелы, а самые настоящие пушки!

Двэйн понял, что пушки нацелены на него, затем он увидел внутри какой-то свет, будто в пушках сгущалась энергия!

Свет мгновенно превратился из слабого в яркий, и Двэйн почувствовал неладное!

От безысходности он быстро отскочил назад и услышал сверху «бах»!

Мощный луч ударил в то место, где только что стоял Двэйн, а ступени мгновенно превратились в порошок, оставив после удара яму глубиной до полуметра!

Световая пушка? Лазерная пушка?

«Дурак! Это магическая пушка демонов!» — быстро закричала Сэймель.

Благодаря своей силе и реакции, Двэйн уклонился от удара. Увидев яму, до него дошло… так вот откуда их здесь столько!

Но у него не было времени размышлять! Первая пушка в него не попала, поэтому другие внезапно сдвинулись и нацелились на него снова…

Черт возьми! Снова нацелились на него?!

Двэйн прямо-таки вышел из себя!

Он сделал глубокий вдох и приготовился, увидев, что лучи энергии в пушка уже сконцентрировались!

Бах! Бах!

Послышалось несколько ударов подряд, затем огромный луч выстрелил в сторону Двэйна. Он успел подпрыгнуть, но его одежда немного подпалилась.

Только эти пушки продолжали двигаться за ним и в воздухе!

Хотя он силен и отлично владел боевыми искусствами, но его движения в воздухе не были такими ловкими и искусными.

Видя две оставшиеся пушки, он умело сформировал перекрестную бомбардировку…

Остался еще один луч, Двэйн стиснул зубы, быстро схватил рядом с собой огромный стальной щит и выставил вперед …

Его со всей силы отбросило на землю, плиты под ним сломались от удара!

Даже на щите осталась вмятина от удара. Потом он заметил светлое пятно в центре щита, которое становилось все больше и плавило металл!

Черт возьми! Двэйн немедленно бросил щит, который буквально «таял» на его глазах, и продолжил отступать.

В это время он уже был у ворот, магические пушки демонов снова среагировали, вернулись на свои места, а плиты сдвинулись, приняв первоначальный вид.

Чертово смертоносное оружие!

Двэйн вздохнул: магические пушки демонов …как их пройти?

Его осенило … Изначально он не знал о существовании пушек и был застигнут врасплох. Но, теперь, когда он знал сколько их, то мог попытаться пробежать. У него был шанс, учитывая его реакцию и небольшую задержку, во время которой пушки накапливали энергию…

Однако, потом он вспомнил о многочисленных ямах …

Двэйн быстро стащил доспехи у двери, а затем сильно взмахнул руками и бросил их внутрь!

Естественно, он со своей силой далеко закинул тяжеленные доспехи …

И в это время вдруг услышал сверху щелчки!

Внезапно повсюду начали двигаться плиты и появляться черные пушки, он насчитал не менее трехсот!

Пушки сконцентрировали энергию, и Двэйн увидел перед собой мощный свет и услышал грохот. Он взглянул на место, куда бросил доспехи и не увидел ни обломка!

Доспехи «растворились» под залповым огнем пушек!

Двэйн почувствовал как волосы встали дыбом … он стоял за дверью и не хотел идти внутрь.

«Я… я не знаю», — прозвучал расстроенный голос Сэймель. «Может быть, я смогу посмотреть что там, в конце концов, у меня нет физического тела, поэтому эти пушки не могут причинить мне вред».

«Хватит! Это магическое оружие. Кто знает, причинит ли оно тебе вред. Жизнь только одна!» — рассердился Двэйн.

Ему следовало снова заняться физической подготовкой, так как он стал слабее. Хотя он все еще владел «танцем возрождающегося месяца», но не сможет избежать залпа сотен магических пушек.

Если только … полностью не разрушит их.

Двэйн беспомощно покачал головой, возможно, он мог бы сделать это раньше, но теперь без своей магии ему не справиться.

Более того, если он разрушит это место грубой силой … В конце концов, оно находится под землей! Что ему делать, если поднимется сильный шум или произойдет землетрясение?

«Единственное, что нам понятно, внутри находится что-то очень удивительное, раз охраняется сотнями магических пушек!» — прозвучал голос Сэймель.

«Это явно не важнее, чем моя жизнь», — фыркнул Двэйн, но, тем не менее, не стал сдаваться. Он стоял у огромных каменных ворот, уставившись внутрь и придумывая план…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 605. Двэйн идет напролом. Какая тайна скрыта внутри?**

Что там внутри?

Неужели … сокровище, оставленное Дьяволом?

Двэйн беспомощно покачал головой: Крис сказал, что это место можно найти только в определенное время. Не может быть, чтобы он так легко нашел его.

«Эти пушки демонов, похожи на рассеивающие магические лучи», — быстро проговорила Сэймель. «Теоретически, если рассеивающий луч достаточно мощный, то он может разрушить любую материю … Попав в цель, любой крепкий предмет тут же превратится в пепел. Но очень немногие маги могли владеть такой техникой, потому что ее очень трудно практиковать, не говоря уже о том, что нужно обладать мощными магическими силами».

«Хм, магическими силами?» Двэйн нахмурился и посмотрел в сторону: «Не забывай, сейчас мы прямо под дворцом! Здесь мощная магическая защита, а у основания заложены тонны магических кристаллов… с точки зрения магии, не о чем беспокоиться … Ах, вот оно что!»

Двэйна вдруг вскрикнул от осознания: «Я понял! Все было не в такой последовательности!»

«Последовательности?» — смущенно спросила Сэймель.

«Да, не в такой последовательности!» Он машинально сжал кулаки и стиснул зубы. «Я понял неправильно, и записи были неверны!»

На его лице появилась странная улыбка: «Мы все думали, что Арагон после захвата власти создал мощную магическую защиту, потратил бесчисленные финансовые ресурсы и рабочую силу … и заложил в основании тонны магических кристаллов, несмотря на то, что столкнулся со всеобщим непониманием. Однако, как император-основатель, обладающий авторитетом, он выполнил свой замысел … Но в действительности все было не так!»

Двэйн горько улыбнулся: «Я думаю, правда вот в чем: Арагон обнаружил это место, затем просто построил сверху дворец, белую башню и так называемую магическую защиту… На самом деле, его строили вообще не люди… он всего лишь воспользовался силой этого места! Посмотри на магические пушки! Арагон — всего лишь прекрасно использовал ресурсы этого места! "

Сэймель фыркнула, и ее фигура появилась рядом с Двэйном, выглядела она недовольной. Она молча посмотрела на него, прежде чем повернуться к двери …

«Сотни магических пушек демонов … в самом деле, не могли создать люди». Она подумала некоторое время: «Так или иначе, мы уже здесь, нельзя бросать все на полпути… Интересно, что хранится внутри? Согласно карте, вокруг есть другие тайные ходы».

Двэйн покачал головой и посмотрел наверх: «Судя по всему, мы прошли весь путь … мы на месте. Вероятно, в центре дворца, у основания белой башни. Расстояние до земли составляет не менее нескольких сотен метров. Хм … Мы ошибались, думая, что путь, отмеченный на карте, приведет к белой башне. На самом деле, к месту под белой башней!»

Он потер подбородок: «К сожалению, у меня нет магической силы, иначе я воспользовался бы панцирем пяти цветов. Может быть, эта удивительная вещь помогла бы мне защититься от атаки магических пушек».

Двэйн вздохнул и постарался собраться с силами: «В любом случае, попробуем еще раз».

Договорив, он глубоко вздохнул и сделал шаг на каменную платформу перед площадкой.

Двэйн огляделся вокруг и увидел несколько десятков доспех. Судя по всему, свойства металла этих доспех намного превосходили уровень технологий, доступный в настоящее время людям. Двэйн предполагал, что доспехи сделаны из стали.

Щелк-щелк!

Двэйн взял стальной щит, подумал немного и взял еще три или четыре щита, сложил их вместе, поднял и прикинул вес. Он оглянулся на Сэймель: «Как много у тебя магической силы?»

Сэймель нахмурилась: «Раньше был восьмой уровень. Но поскольку у меня нет физического тела, я не могу использовать некоторую магию. Я нахожусь в твоем сознании, которое изрядно пострадало во время битвы с Богом Драконов, поэтому мои силы ослабли… Теперь … я боюсь, что могу использовать магию только ниже среднего уровня».

Двэйн неохотно улыбнулся: «Не удивительно, что после этого ты не появлялась. Видимо, ты потеряла много сил».

Договорив, он глубоко вздохнул и схватил копье. Хотя он был высоким, но доспехи, которые использовали демоны, были огромные. Он взял в левую руку четыре или пять стальных щитов, а в правую копье длиною более двух с половиной метров. Выглядел он довольно странно.

«Я попробую еще раз … а ты с помощью своей магии сделай меня быстрым… Я хочу узнать смогу ли я быстро добраться до высокой платформы в центре. По моим подсчетам она является центром площадки. Ты видела, что … "

Копьем он указал на площадку: «Она вся покрыта ямами. Я подозреваю, что кто-то пытался пройти туда. Хотя ям очень много, но площадка…круглая площадка целая и невредимая. Я думаю, что она единственная „безопасная зона“, которая так же является слепой зоной для атаки пушек!»

Сэймель на мгновение замолчала, затем посмотрела на Двэйна: «Понятно».

«Давай!» — уставился на нее Двэйн и начал разминаться.

Сэймель подняла палец, и из кончика сверкнул магический луч. После короткого заклинания поток света проник в тело Двэйна.

Она приложила все усилия, чтобы добиться мастерства скорости среднего уровня. Двэйн тут же почувствовал как его тело стало легким, а движения более ловкими.

Он вскрикнул, и копье в его руках превратилось во множество бесконечных копий! Он только и видел как появлялись копья, а затем по обе стороны от него десятки доспех, которые движением копья направлялись на площадку!

Вскоре вокруг площадки образовалась магическая защита. На потолке внезапно открылись бесчисленные плиты, и появились темные магические пушки. Накопив энергию, пушки выпустили сотни ярких лучей.

Послышались непрерывные взрывы, повсюду возникали лучи, ударяя по доспехам, которые собрал Двэйн.

Некоторые доспехи не распадались сразу, а просто разламывались на бесчисленные куски, падали на землю и потом уже медленно распадались.

В этот момент глаза Двэйна злобно сверкнули, его тело быстро взмыло вверх и направилось внутрь!

Он летел как ветер, несмотря на то, что держал в руках несколько стальных щитов, сложенных друг на друге, весом в сотню килограмм!

Он выиграл себе немного времени, пока пушки собирали энергию после атаки на доспехи, которые закинул Двэйн. Воспользовавшись этим коротким мгновением, Двэйн как призрак быстро пролетел треть площадки!

Наконец магические пушки над головой снова сработали. После того, как они накопили энергию, десятки дул повернулись в сторону Двэйна!

Лучи света одновременно упали на него, и казалось, что фигура Двэйна была ими полностью покрыта …

Бам!

Двэйн быстро побежал по площадке, казалось, что время немного замедлилось. Он был быстрее, чем эти лучи, поэтому ловко уходил от сверкающих как молнии вспышек света.

С такой скоростью он должен был легко пройти плотную огневую атаку!

Хотя он смог уклониться от ударов более сотни магических пушек, но другие уже накопили энергию! Второй залп выстрелов будет больше и мощнее!

Мышцы всего тела Двэйна напряглись, два быстрых луча света прошли мимо, потом он увернулся от трех лучей спереди, слева и справа одновременно. Но от последних двух ударов, он все-таки не смог уклониться.

Двэйн стиснул зубы и прикрылся щитом, упрямо двигаясь вперед!

Бум!

Несколько лучей ударили в Двэйна! К счастью, огромный щит демонов легко закрыл все его тело!

Энергия нескольких лучей быстро растворила первый щит. Спрятавшись под ним, он воспользовался возможностью и быстро помчался влево.

Дзинь!

Обломки щита упали на землю и вскоре превратились в пыль. Таким образом Двэйн пробирался вперед, прикрываясь щитами от смертельных ударов пушек!

Он чувствовал, что его левая рука почти онемела! Ударная сила этих магических пушек была огромной, а магическая защита древних демонов непробиваемой! Двэйн изо всех сил удерживал щиты, защищаясь от непрерывных обстрелов. Пробежав несколько десятков шагов, он тяжело дышал, казалось, что он уже не поднимется!

В этот момент магические пушки над головой снова начали обстрел. Глаза Двэйна вспыхнули, неожиданно он не стал уклоняться и поднялся вверх прямо к лучам!

«Взрывайте меня!»

Громко закричав, тело Двэйна начало подниматься вверх под светом лучей, но они не атаковали его, поэтому он поднимался все выше! В этот момент мышцы его руки, казалось, наполнились силой. Уставший Двэйн ощутил взрывную силу в своем теле. Кто бы мог подумать, что он настолько силен!

Щит в левой руке снова взорвался, а он сам почти достиг потолка!

Копье в правой руке пронеслось как вихрь, и он услышал, как несколько магических пушек разорвались от силы удара острого копья!

Взрыв пушек вызвал яркий свет, и плиты с потолка начали падать!

Однако, это также вызвало мощную атаку пушек в других местах. Падающие плиты закрывали тело Двэйна, сбивая прицел магических пушек. Он схватился за копье, которое вонзил в потолок, и оперся на него, чтобы перевести дыхание.

Повсюду сияли лучи пушек и вниз летели плиты. Он уставился на круглую высокую платформу вдалеке, а затем снова посмотрел на свою левую руку …

У него осталось два щита.

Он быстро прикинул расстояние… и ему в голову пришла сумасшедшая мысль!

«Сейчас!»

Он внезапно махнул рукой и со всей силы бросил щит в сторону круглой платформы. Щит закрутился в воздухе.

В этот момент Двэйн отпустил копье и полетел как можно быстрее!

Магические пушки тут же среагировали и повернулись в сторону щита, чтобы атаковать.

Очень быстро от щита ничего не осталось. Потребовалось всего лишь мгновение, чтобы растопить его, а Двэйн в это время старался проскочить.

Он, как молния, побежал прямо к круглой платформе в центре!

Бум!

Луч света чуть не ударил по Двэйну, его закрутило в воздухе. Посмотрев на потолок, он увидел, что пушки, направленные на него, уже собрали энергию. Наконец, ему пришлось со всей силы бросить последний щит вверх!

Щелк-щелк-щелк …

Щит летел быстро, как фрисби, и острыми краями вонзился в потолок, из-за быстрого вращения он стал похож на циркулярную пилу. Послышался неприятный скрежет, и три пушки тут же упали на землю!

Бац!

Двэйн упал спиной на круглую платформу в центре.

Приземлившись на спину, он вдруг почувствовал усталость. Но, неожиданно, в это же мгновение пушки над ним погасли и воцарилась тишина.

Двэйн почувствовал облегчение: он немного полежал, переводя дыхание, затем повернулся и встал, но сразу почувствовал холод у правой ступни. Он посмотрел вниз и увидел, что последний выстрел пушки мгновенно растворил подошву его ботинка!

«Повезло», — Двэйн вытер пот со лба. Хотя он не знал, сможет ли выдержать удар пушки, но … пробовать ему точно не хотелось!

Глядя на пушки, он вздохнул с облегчением.

«Все получилось», — засмеялся он и улыбнулся ошеломленной Сэймель, которая стояла у входа. «Ладно, иди сюда».

Через мгновение она оказалась рядом с Двэйном.

«Да, тебе проще попасть сюда», — надулся Двэйн.

«Глупости, я здесь только благодаря тебе. Я сейчас как твоя тень, где ты-там я, и могу возвращаться к тебе в одно мгновение. Но сейчас, я не могла переместиться сюда сама», — нахмурилась Сэймель.

«Перестань говорить и посмотри, что здесь».

Двэйн огляделся: круглая платформа площадью несколько десятков квадратных метров, была плоской и пустой. Он уже успел разочароваться, как вдруг заметил кое-что. Поверхность была слегка неровной, присмотревшись внимательно, он обнаружил, что на ней выгравирован какой-то рисунок…

«Это же…», — Двэйн открыл рот.

«Это же…», — нахмурилась Сэймель …

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 606. Неужели запущено колесо судьбы?**

Если смотреть сверху, весь рисунок представлял собой множество широких и тонких линий, круглых и квадратных фигур. С первого взгляда они поняли, что это карта!

В центре выгравировано изображение круглого диска, напоминающего солнце, и распространяющиеся от него лучи…а еще огромный квадрат, после которого…

Очевидное изображение башни.

«Как это … возможно?» Сэймель не сдержалась от удивления: «Башня? Это карта дворца? Высокая башня в центре … это белая башня? Но … если ты считаешь, что это место было построено демонами, значит этой платформе более десяти тысяч лет! Неужели демоны обладали способностью предсказывать будущее? Они знали, что люди построят здесь белую башню? Поэтому оставили этот рисунок?

«…»

Двэйн молча осматривал все узоры вокруг него, а затем слегка вздохнул, пожал плечами и странно улыбнулся: «Прапрабабушка, ты не права. Это не белая башня нашего дворца…а…»

Он говорил все более странно, трогая пальцами очертание квадрата в центре и изображение башни.

«Посмотри поближе. Это не наш дворец и башня…это храм Дьявола и… Вавилонская башня!».

«Что ты такое говоришь …» — поразилась Сэймель и начал внимательно осматривать рисунок. Выражение ее лица постепенно менялось.

А Двэйн все более странно улыбался. Он сделал несколько шагов и подошел к северной части рисунка, где располагалась широкая и длинная линия…

«Смотри сюда, кажется, это река…»

Двэйн закрыл глаза: «Мы все знаем, что канал Ланканг изначально был небольшое рекой, протекающей через континент. Империи пришлось потратить множество ресурсов, чтобы на ее основе создать полноценный канал для водного транспорта. У меня есть интересная гипотеза … Если это река, то есть канал Ланканг, то внизу нарисовано что-то наподобие…города».

«Ты хочешь сказать, что…» — воскликнула Сэймель.

«Верно», — внезапно вздохнул Двэйн и повернулся к ней. Выражение его лица было спокойным, он подмигнул и шепотом сказал: «Мы обнаружили что-то удивительное … Согласно этой карте, мы находимся под храмом Демонов и вавилонской башней! Которые стали дворцом и белой башней! А еще…»

Двэйн, наконец, горько улыбнулся:

«Над нами дворец императора, а на севере канал Ланканг! И это то же самое место … в древние времена десять тысяч лет назад здесь был …»

Он нарочно сделал паузу.

«Город Демонов!»

На этот раз даже Сэймель потеряла дар речи.

Двэйн с серьезным лицом и нахмурив брови, казалось, размышлял о чем-то.

«Это действительно интересно», — фыркнул он и пробормотал про себя:

«Река стала каналом Ланканг, храм Дьявола дворцом императора, а вавилонская башня превратилась в белую башню! Даже расположение почти не изменилось! Неужели все это просто совпадение?»

Совпадение истории? Это действительно интересно …

Сэймель повернулась, чтобы внимательно рассмотреть другое место.

Ее фигура легко парила по каменной платформе: «Смотри, здесь что-то написано!»

Двэйн подошел и увидел, что в центре самой площадки, рядом с выгравированным солнцем проходила изогнутая цепочка знаков.

Хотя он не понимал что там написано, но когда-то уже видел такие письмена!

Он видел их в настоящих зданиях Храма Демона и Вавилонской башне на Снежной горе… Очевидно, это был язык демонов.

«Не могу прочитать», — Двэйн покачал головой.

«Внизу выгравирован текст … это письменный язык империи!» — воскликнула Сэймель.

Двэйн поспешил вниз, и, конечно же, увидел под письменами демонов еле заметные кривые надписи. С первого взгляда было понятно, что кто-то добавил их позже!

«Это на самом деле язык империи». Двэйн покачал головой: «Однако написана какая-то бессмыслица? Ка-ба-пэн-намо…»

Он медленно прочитал вслух надписи.

В этот момент Сэймель неожиданно воскликнула: «Точно! Какая-то бессмыслица, вероятно … он просто записал с помощью языка империи произношение слов языка демонов! Неужели это… магическое заклинание демонов?»

Двэйн как раз дочитал слова … затем поднял глаза и ответил: «Заклинание?»

Только он договорил, как пронесся сильный воздушный поток…

«Беда! … Неужели я сотворил магию, прочитав заклинание?» — Двэйн сразу же почувствовал что-то нехорошее!

Хотя он потерял большую часть своих магических способностей, но все же сохранил духовную силу. Так как его магическая сила была слабой, он больше не мог создавать магию сам.

И в этот момент, после прочтения этого заклинания, вдруг возникло знакомое чувство, как будто его переполняет…

Магия?

Бум!

Весь рисунок карты внезапно начал светиться, как будто они стояли в лучах света!

Двэйн громко закричал, упал на колени и схватился за голову. Его лицо скривилось от боли, он почти ревел …

«Аааааа!»

Он со всей силы сжимал голову, тело постоянно трясло, а в его голосе слышались страдания и боль…

Он знал эти ощущения, такие же, как при сотворении магии!

Прочесть заклинание … сотворить магию, ощутить магические элементы … и затем вытянуть магические силы, хранящиеся в пространстве сознания!

Вытянуть магические силы!

Прочитав заклинание демонов, Двэйн сразу почувствовал, что в его слабом пространстве сознания начались изменения! Глубоко в сознании произошла сильная реакция на магию!

После произношения заклинания для сотворения магии необходимы магические силы …только…

Откуда у Двэйна столько магических сил?

Его пространство духовного сознания было уже очень слабым. Когда он был сильным, его сознание было бездонным, как океан, а сейчас как капля воды!

Хотя неизвестно какую магию вызвало заклинание демонов, вытягивание магической силы привело к сильнейшей боли у Двэйна!

Из ослабшего Двэйна словно огромными насосами выкачивали духовную силу!

Но, если началась магия, ее не остановить! Извлечение магических сил продолжалось, а сознание Двэйна погрузилось в боль!

Боль!

Сильная боль!

Это все равно, что вытащить всю силу души из Двэйна! Даже сквозь боль он чувствовал как жизненные силы его покидают…

Все тело ослабло, он медленно сполз с платформы, держась руками за голову. Двэйн становился все слабее, крик, наполненный болью, постепенно утихал…

Магический свет становился все ярче. Сэймель удивленно смотрела на Двэйна и вдруг что-то поняла. Ее глаза вспыхнули, она стремительно бросилась к Двэйну, обняла его и через мгновение исчезла в его теле.

В конце концов, мучительный крик постепенно стих, когда свет стал настолько ярким, что заполнил все пространство, как будто сияли бесчисленные звезды. Затем свет постепенно рассеялся, но на каменной платформе никого не оказалось. Куда делся Двэйн?

Полночь.

Столица погрузилась в ночной сон.

В этот момент все спали, будь то аристократ, бедняк, стражник городской стены или караульный…

Но всех их внезапно разбудило сильное землетрясение!

Земля под ногами как будто двигалась, а дома ходили ходуном…

Некоторые люди проснулись и выбежали из домов …

Солдаты на городских стенах тоже что-то почувствовали и наблюдали за городом…

Принц Сон, который всю ночь читал у себя в кабинете боевые донесения, тоже подскочил и выбежал наружу…

Президент магического союза Дорган стоял у окна наверху волшебной башни и потрясенно смотрел что происходит …

Священнослужители храма выбежали из своих комнат …

Бам!

Раздался громоподобный удар и как будто из-под земли в кромешной тьме появился луч света, пронзающий ночное небо!

Источником этого света стал центр императорского дворца, главная защита и мощный магический центр континента….белая башня!

Вся белая башня внезапно загорелась сильным светом, как будто ее пронзили огромным лучом прямо из земли! Луч света становился все сильнее и превратился в ослепительное сияние, которое уходило в небо…

В ночи это выглядело великолепно и удивительно! Казалось, что этот луч соединял небо и землю через белую башню в центре дворца!

Хотя землетрясение прекратилось, но те, кто выбежал в испуге наружу, теперь смотрели на дворец… Огромный луч света ночью казался особенно ослепительным и освещал их лица …

Они чувствовали страх, потрясение и даже любопытство…

В это время в храме просвещения сошедший на землю ангел Эпудис весь в черном одеянии стоял у окна комнаты, пристально глядя на дворец. Огромный луч света освещал его темную одежду и бледное лицо.

«Неужели запущено колесо судьбы?»

Ангел говорил со странной интонацией, а затем закрыл глаза: «Я же говорил, что Богиня все видит».

Он медленно обернулся, на его губах появилась странная улыбка. Он посмотрел на Папу Павла ХVI и сказал: " Ваше величество, теперь вы поверите».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 607. Ты думаешь, что все кончено?**

«Что происходит!»

Начальник дворцового охранного отряда Дико, одетый в доспехи, быстро выбежал наружу.

В центральной части дворца, у стены вокруг белой башни столпились солдаты, которые увидели странное происшествие.

Всем было запрещено входить в белую башню, поэтому они встали у стены. Солдаты не знали что произошло, кроме того, что башня начала светиться магическим светом. Это странное происшествия явно не сулило ничего хорошего.

Однако, несколько прибывших отрядов все еще стояли за стеной, так как придворные маги в красных одеяниях стояли на стене и с серьезными лицами смотрели на них, готовые противостоять.

«Господин!» — командующий отрядом увидел Дико и, наконец, почувствовал облегчение, быстро подошел к нему и громко сказал: «Смотрите! Я привел сюда людей, но придворные маги преградили нам путь и не позволяют войти…»

Дико с мрачным лицом глянул на подчиненного: «Это запретная зона…»

«Я знаю, но происходит что-то странное … неужели мы, как дворцовый охранный отряд, ничего не предпримем?»

Отряд окружил белую башню, ситуация накалялась.

Все придворные маги напряглись, но по-прежнему исполняли свою обязанность защищать башню. Один из магов громко произнес, стоя на стене: «Согласно непреложному закону империи, никто не должен входить в запретную зону! Просим вас немедленно покинуть это место! В противном случае ваши действия будут расцениваться как мятеж!»

Несколько магов начали двигаться по стене, а некоторые даже достали волшебные палочки. Ситуация накалилась до предела.

В этот момент сзади раздался громкий голос.

«Его Высочество принц здесь!»

Отряд тут же расступился и все преклонили колено.

Вместе со своей свитой появился взволнованный принц Сон, одетый в белое и с растрепанными волосами.

«Дико, что происходит?» — строго закричал принц.

«Ваше Высочество …», — поспешно начал говорить Дико.

Услышав это, принц Сон тут же закричал: «Безобразие! Дворцовый охранный отряд обязан защищать дворец, но может ли он врываться в запретную зону без разрешения! Я благодарю вас за верность служебному долгу, но сейчас вы должны отступить! Отправляйтесь осматривать территорию дворца!»

С этими словами он холодно посмотрел на Дико: «Отзови людей. Это дела магов!»

Дико немедленно повиновался приказу и через мгновение увел отряд. Принц Сон отдал приказ своим слугам и вошел в ворота запретной зоны.

«Ваше Высочество!» — поспешил ему на встречу придворный маг в красном.

«Что происходит! Кто нарушил магическую защиту?» — негодовал принц Сон.

«Никто …», — беспомощно ответил придворный маг. «Белая башня внезапно засияла. Я посчитал всех придворных магов, никто не покинул пост. Никто не входил в белую башню!»

После паузы маг сказал: «Вы же знаете, что пройти магическую защиту и войти в Белую Башню можете только вы и главный маг. Даже если кто-то захочет войти, он не сможет этого сделать».

«Главный маг … но я послал его выполнить одно поручение. Это не мог быть он». Принц Сон тут же покачал головой: «Что, черт возьми, происходит! Неужели этому нет никаких объяснений?»

Все маги в красных одеждах стояли с растерянными лицами.

Белая башня, все еще окутанная светом, сияла так сильно, как будто наступил день!

Принц Сон внезапно изменился в лице, быстро снял плащ и быстрым шагом направился к белой башне.

«Ваше Высочество!»

Несколько придворных магов быстро преградили ему путь: «Белая башня сияет сама по себе, это слишком странно, пожалуйста, не подходите … никто не знает что является источником этого волшебного света …»

«Хм! Пропустите!» — резко закричал принц Сон. «Я принц империи. Эта белая башня предназначена для защиты империи, неужели она навредит мне?»

Договорив, он отодвинул двух магов перед собой, и подошел ближе к белой башне.

Он приблизился и сразу почувствовал белый свет, ослепляющий глаза. Мощная сила ударила его, так что он упал, а два мага поспешили его поднять.

Принц Сон выглядел серьезным и упрямо смотрел на белую башню перед собой. Он лишь скрипел зубами и ничего не мог сказать.

Кто бы мог подумать… он не мог войти!

Глубоко вздохнув, Двэйн постепенно приходил в себя. Он почувствовал слабость в ногах, перевернулся и сел.

Перед ним была…кромешная темнота.

Он стал вглядываться, но ничего не мог рассмотреть. Он быстро стал ощупывать, нет ли у него травм.

Что… со мной случилось?

В голове начало проясняться и приходить воспоминания.

Он случайно прочитал заклинание, сотворил магию, затем чуть не умер от истощения магических сил…но что потом?

Сэймель? Где Сэймель?

Он тут же начал кричать.

«Хватит кричать», — в его голове раздался знакомый голос Сэймель, только казался немного слабым.

Двэйн облегченно вздохнул: «Хорошо, что ты здесь».

«Дружок, ты чуть не убил меня», — недовольно ответила Сэймель. «Я не могу вспомнить сколько раз я тебя спасала. Рано или поздно ты меня погубишь».

Двэйн горько улыбнулся: «Сейчас ты снова меня спасла?»

«Кто же еще, если не я», — сердито сказала Сэймель. «Когда ты произнес заклинание, я спасла тебя, иначе из тебя бы ушли все магические силы!»

«Что? Ты пожертвовала своими магическими силами?» — удивленно спросил Двэйн.

«Конечно, по сути, у нас с тобой одно сознание. В этом смысле мы с тобой едины…»

Двэйну пришла в голову мысль: «Значит, я могу использовать магию? С помощью твоей магической силы?»

«Ах, ты … даже не думай!» — возмутилась Сэймель. «Хотя я нахожусь в твоем сознании, но мои магические силы проходят через твое тело…поэтому, если ты хочешь воспользоваться магией, то магических сил у тебя уйдет в два-три раза больше, чем обычно. Сейчас это чуть меня не убило! Или чего еще хуже!»

Двэйн усмехнулся.

«Запомни раз и навсегда … больше никогда не читай неизвестные заклинания».

После этого ее голос совсем стих.

Двэйн забеспокоился: «Эй, прапрабабушка, ты в порядке?»

«Пока не умерла, но духовных сил совсем нет. Мне нужно восстановить свои силы, оставшись в твоем теле. Только ты постарайся не умереть».

Сэймель снова вздохнула, ее голос стал прерывистым, как будто у нее не было сил даже говорить: «Мальчик … будь осторожен … вокруг … здесь … береги себя …»

В конце концов, наступила тишина.

Двэйн вздохнул. Будь осторожен…как? Что здесь происходит?

Он нащупал у себя еще одну жемчужину, светящуюся в темноте, и достал ее, чтобы осмотреть пространство, но все оказалось напрасно.

Жемчужина светила так слабо, что вокруг все равно оставалась кромешная тьма…он даже не мог понять, где находится.

Двэйн попробовал немного пройтись…

Куда я попал?

Он разволновался. Свет белой башни постепенно тускнел, ослепляющие лучи ослабевали. После того, как магический луч белой башни исчез, она снова стояла как ни в чем не бывало.

Принц Сон и другие маги стояли вокруг белой башни и удивленно смотрели. Наконец принц Сон стиснул зубы и сказал: «Ждите здесь, я пойду и посмотрю что там внутри!»

«Ваше Высочество …», — не сдержался маг: «Как вы один…может быть мы …»

«Заткнись. Непреложный закон! Даже будучи придворным магом, ты не можешь войти внутрь Белой Башни! Я пойду один … если кто-нибудь осмелится подойти к башне, убить на месте!»

Договорив, он обернулся и пошел к двери башни. На этот раз свет ему не мешал, поэтому он открыл дверь и исчез внутри.

В то время как Двэйн пытался осветить пространство с помощью жемчужины, он внезапно почувствовал какое-то слабое колебание возле ноги, которое усиливалось. Он будто стоял в воде.

Наконец, под ногами появился мягкий свет, не ослепляющий, а дающий почувствовать тепло и расслабление. Свет начал распространяться от его ног вверх.

Двэйн убрал жемчужину, огляделся и удивился, увидев под ногами твердый, сверкающий, мощный кристалл!

Магический кристалл? !

Казалось, будто вся магическая сила кристалла высвободилась наружу. Затем снова наступила темно, словно кристалл «уснул», и через мгновение снова появился магический луч, освещающий пространство.

Двэйн поразился, оглядевшись вокруг.

На самом деле он стоял на огромной круглой площадке, другими словами, на гигантском магическом кристалле … как большой барабан.

А вокруг… царила непроглядная темнота.

Двэйн сразу же понял, что это изолированное пространство!

Он ухмыльнулся. Ради этого места ему пришлось пройти через магические пушки демонов?

Это действительно … того не стоило.

Он собирался сесть и отдохнуть, но снова почувствовал под ногами колебание энергии, которое постепенно усиливалось, но не было слишком мощным…

«Что? Как будто состояние невесомости?» — пробормотал Двэйн.

Цвет огромного кристалла, похожего на барабан, изменился на серебристо-белый и стал ярче, а потом превратился в более прозрачный.

Прозрачный?

Двэйн легко поднялся в воздух и посмотрел вниз …

В это время вместе со светом из кристалла появились какие-то письмена, которые вспыхивали в магическом свете. Взглянув на них, Двэйн был шокирован!

«Зачем мне весь мир, если нет тебя?»

Отдельные слова высоко поднимались вверх, как будто с неописуемым гневом и печалью …

Эта фраза, казалось, была глубоко запечатана в кристалле с помощью магии. Не выгравирована, а именно запечатана с помощью магии.

Что еще больше удивило Двэйна … так это иероглифы!

Его глаза загорелись, и он внезапно увидел как на краю этого огромного круглого кристалла, сверкало что-то серебряное.

Увидев это, Двэйн немедленно вырвался вперед. Он легко парил в этом пространстве, остановился у края кристалла, приблизился и увидел меч странной формы, вставленный в кристалл. Двэйн не выдержал и дотронулся до рукоятки меча, но, как только он к нему прикоснулся, тот тут же превратился в пыль.

Это удивило Двэйна.

Неужели он сломал его?

Он нахмурился, но затем, лежа на краю кристалла, увидел следующее …

Под кристаллом глубоко внизу была только темнота, но перед ним светилось какое-то пятно.

Это …

Двэйн внимательно стал туда всматриваться, и его охватило странное чувство.

Похоже это … хрустальный гроб ?!

Двэйн задумался, попытался сделать несколько шагов, но его тело колыхалось в воздухе. Он с особой осторожностью и, не применяя силу, опустился вниз. Бог знает, что это такое, поэтому следует быть осторожнее и держаться подальше от этого кристалла.

Двэйн наконец приблизился к хрустальному гробу.

«Это … действительно гроб», — нахмурился Двэйн «Кто похоронен внутри?»

Он машинально протянул руку и прижал ее к крышке гроба, как вдруг на ней появились магические надписи. Содержание его просто ошеломило!

«Зачем мне весь мир, если нет тебя? Если бы была возможность прожить заново, я отдал все, лишь бы ты была со мной

Я знаю, что ты не любишь темноту, поэтому я оставил здесь вечное солнце, которое всегда будет тебе светить. Тебе больше не нужно бояться темноты».

Увидев это, сердце Двэйна ёкнуло.

Вечное солнце?

Он сразу же повернул голову и посмотрел на огромный кристалл…

Неужели это и есть вечное солнце? !

Поборов страх, Двэйн продолжил читать:

«Я не похоронил тебя в этом мире, потому что грязь мира запятнает твою красоту. Здесь, будь то тысяча или десять тысяч лет, ты можешь спать спокойно, и проблемы мира не нарушат твой покой. Любовь всей моей жизни!»

Текст на этом заканчивался.

Однако Двэйна действительно шокировала подпись под последней фразой.

«Арагон Роланд похоронил здесь свою любимую жену Лолиту-Мессию. Пусть моя любимая спит вечным сном».

Лолита? Мессия?

Двэйна охватило странное чувство, волнение с печалью.

Неужели это та самая Лолита из ордена Роланда, любимая женщина Арагона? Всадница, которую позже прозвали Мессия?

Он так сильно взволновался, что невольно облокотился на хрустальный гроб.

И тут же услышал щелчок.

Крышка гроба внезапно открылась!

Двэйн замер и начал себя порицать, ведь не следует беспокоить сон покойников.

Только почему крышка гроба так легко открылась?

Немного подумав, он решил заглянуть внутрь, чтобы увидеть как выглядит легендарная любовница Арагона…

Через мгновение Двэйн изменился в лице…

И словно потерял дар речи.

«Пусто … пусто! Здесь пусто ?!»

Он совсем не ожидал такого исхода событий. Двэйн застыл, вцепившись в крышку гроба.

Но затем краем глаза он увидел в совершенно пустом гробу вырезанные надписи!

«Арагон, ты думаешь, что все кончено?»

Штрихи были такие тонкие, будто выцарапаны ногтем. Между строк чувствовалась большая обида этого человека!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 608. Мгла**

Думал, что все кончено?

Что это значит? Угроза? Провокация? Обида?

Двэйн нахмурился и убрал руку. В этот момент в его голове возникали разные мысли, он машинально толкнул крышку гроба.

Сегодня он узнал слишком много секретов!

Двэйн усмехнулся, а потом глубоко вздохнул.

Он огляделся вокруг.

Хм … если это кладбище, где похоронена Мессия, тогда … как ему отсюда выйти?

Кажется, выхода не было.

Двэйн задумался на мгновение, как вдруг почувствовал, что магические колебания над вечным солнцем изменились, вскоре на него упал луч света.

Окружающее пространство, казалось, на мгновение искривилось, а через некоторое время свет рассеялся. В эту же секунду Двэйн вернулся в центр круглой платформы.

«Что? Так просто?» — он потер глаза.

Он оказался на той самой круглой платформе, покрытой рисунками, а вокруг него находилась площадка вся в ямах от ударов магических пушек. Он действительно вернулся в тот самый подземный лабиринт.

Во всяком случае, в этот момент Двэйн почувствовал облегчение, так как он немного нервничал из-за произошедшего. Перед входом в храм Дьявола он попал в изолированное магическое пространство и не мог выйти… В этом месте, где похоронена Мессия, не было никакой магической ловушки.

Он вздохнул с облегчением, его взгляд упал на карту под ногами, которая как будто … менялась? !

Он смотрел на огромную круглую платформу под ногами, которая все еще светилась мягким, не ослепляющим светом. Из-за магического света, выгравированные линии постепенно смягчались, затем начали закручиваться, менять исходное положение, а некоторые линии объединяться…

«Карта меняется?» — Двэйн округлил глаза.

Все линии, как реки, плавно двигались, пока, наконец, не замерли. Двэйн начал внимательно осматривать карту и вспоминать какой она была.

«Карта! Теперь это карта столицы ?!»

В самом деле, эта карта как будто «обновилась». Карта города Демонов, который существовало десятки тысяч лет назад, изменилась под магическими лучами на карту города!

Дворец в центре, храм и магический союз на востоке и западе, городские ворота, улицы… Двэйн узнавал все места!

«Она сама поменялась», — воскликнул Двэйн.

Такого он никак не ожидал!

Магический свет на всей платформе до сих пор не ослабевал. Все линии сияли, а затем на этой огромной карте стали появляться бесчисленные яркие точки.

Яркие точки, большие и маленькие, постепенно появлялись на карте, а затем быстро заполнили ее, как колония муравьев…и их число постоянно росло на глазах!

«Это … это …»

Двэйн выпучил глаза, некоторые яркие точки появлялись и оставались на месте, в то время как другие, будто бы двигались …Потом в северной части течения реки возникли мелкие точки…одна…две…десять…сто.

«Неужели это…»

Двэйна вдруг осенило.

Это … отслеживание магической защиты? !

Другими словами, это похоже на …магический радар?

На этот раз Двэйн был действительно шокирован!

Очевидно, что магическая сила, основанная на большом количестве магических кристаллов, захороненных в земле, способствовала изменению рельефа карты. Это просто удивительно!

Тем не менее, магическая защита настолько совершенна, что реагирует не только на здания…но и на людей!

Световые точки под ногами показывали людей! Особенно здесь, во дворце, оказалось, множество движущихся точек, но конечно большая часть из них это солдаты императорской охраны.

В этот момент Двэйн еще не знал, что активировал древнюю магическую защиту демонов и белую башню, странный световой луч которой навел на людей панику.

Взглянув на карту, Двэйн вдруг понял …

Магическая защита на самом деле показывала не всех людей, так как в городе жили более миллиона, но некоторые не отобразились на этой огромной карте.

Хотя количество световых точек велико, но определенно не больше миллиона.

Больше всего точек находилось именно во дворце, храме, магическом союзе и недалеко от городской стены… В некоторых местах светлые точки были особенно заметны, а в других местах их намного меньше.

И в окрестностях, где живут мирные жители, светилось мало точек.

Другими словами, эта магическая защита показывала тех, кто обладал довольно мощной силой, например маги и солдаты, а простых жителей не показывала.

Тогда …

«Это военный радар», — Двэйн был глубоко потрясен. «Кто бы мог подумать, что демоны 10 000 лет назад достигли такого уровня в магической культуре. Сейчас люди далеко позади!»

Двэйн осознал уникальность этой вещи.

Однако… он не мог ее забрать с собой.

Двэйн немного подумал и решил не присваивать ее себе. В конце концов, это магическая защита, даже если он выкопает эту большую круглую платформу, то не сможет вынести … в любом случае, без магической защиты она бесполезна.

Жаль, хорошая вещь.

Его интересовали достижения развитой магической культуры древних демонов, поэтому он упал на круглую платформу и начал искать что-нибудь более ценное.

Если усердно работать, в конце концов, обязательно добьешься успехов.

Двэйн ползал по этой круглой платформе, постукивая со всех сторон и не пропуская ни одного участка. В конце он, кажется, нащупал какой-то механизм, плита повернулась, и внутри лежало что-то ценное!

Он протянул руку и дотронулся до пурпурного кристалла.

«Магический кристалл? Или магический камень?» — немного разочаровался Двэйн.

Просто магический камень. После того, как он получил коллекцию Бога Драконов, таких камней у него было очень много, но этот хотя бы обладал красивым и необычным цветом.

Двэйн действительно разочаровался, но потом подумал, что демоны не будут прятать обычный камень. К сожалению, сейчас он не обладал магией, поэтому не мог понять свойства этого камня.

В любом случае, он решил забрать его!

Двэйн хотел покинуть это место, но все еще беспокоился о том, как ему прорваться через магические пушки. Однако, сделав несколько шагов, магические пушки никак не среагировали.

Что? Неужели магические силы исчерпались ?

Двэйн, конечно, не знал, что прочитав заклинание, он лишил магические пушки энергии, поэтому они больше не работали. Они перезапустятся только после того, как магическая защита восстановится.

Двэйн быстро покинул это место, секретный лабиринт и вернулся к тому же входу.

Он отодвинул плиту и снова попал в комнату Лань Лань. Небо до сих пор было темным, но вдалеке из окна виднелся какой-то свет и множество людей с факелами вокруг этого места.

Лань Лань спокойно спала на кровати, накрытая одеялом.

Двэйн почувствовал облегчение. Он снова внимательно осмотрел комнату, в ней ничего не изменилось, затем он улыбнулся спящей Лань Лань и сказал: «Извини, что побеспокоил тебя сегодня».

Он открыл окно и ловко выпрыгнул наружу, беззвучно закрыв его за собой.

В центре дворца слышались голоса людей, когда он вышел из комнаты, то услышал крики и шаги солдат.

Двэйн почувствовал тревогу, заметил вдалеке клумбу и собирался быстро пройти к ней, как вдруг в этот момент он услышал в темноте чье-то дыхание.

Он услышал молодой голос и беспомощный вздох. У ворот двора стояла фигура молодого мужчины.

«Лань Лань …», — говорил он взволнованно, но все еще стоял в дверях двора, не решаясь войти: «Лань Лань! Мои намерения искренние! Хотя ты отказалась встречаться со мной сегодня вечером, но я не сдамся! Во дворце что-то случилось, я должен идти. Завтра мое дежурство, поэтому я снова приду к тебе! Если ты не выйдешь ко мне, то я буду приходить каждый день. Я не сдамся, пока не услышу отказ из твоих уст!»

Он не получил ответа и взволнованно заговорил: «Лань Лань! Я сказал тебе чистую правду! Я увидела тебя в первый раз, когда ты четыре года назад с другими служанками помогала раненым солдатам после переворота. С тех пор я не могу забыть тебя! Сейчас я должен идти!»

Договорив, этот молодой человек повернулся и быстро ушел.

Двэйн вздохнул и оглянулся на комнату Лань Лань.

«Еще один влюбленный». Двэйн улыбнулся, быстро бросился к клумбе, нашел вход и проник вниз. Он снова накрыл выход плитой и стал возвращаться по тому же пути.

Он прокрался по подземному каналу и вышел за пределы дворца. Когда он был под водой, то слышал, как бегают солдаты императорской охраны, как будто что-то случилось.

Двэйн нахмурился, на какое-то время спрятался в канаве, а затем продолжил удаляться от дворца.

Он выбрался из канала и возвращался в свою резиденцию. По пути он встретил патрулирующих солдат, но со своими мощными навыками ушел от них всех.

Наконец, вернувшись домой, Двэйн валился с ног от усталости. Хотя он не устал физически, но духовных сил почти не осталось. Он не мог вернуться в комнату, боясь разбудить сестер, поэтому просто уснул в кабинете.

Ему снился странный сон.

В нем он не мог убежать от этого хрустального гроба …

Как будто во сне он открыл гроб и увидел пустоту, а затем услышал вопрос!

«Арагон! Ты думаешь, что все кончено?!»

«Арагон! Ты думаешь, что все кончено?!»

«Арагон! Ты думаешь, что все кончено?!»

«Арагон! Ты думаешь, что все кончено?!»

«Арагон! Ты думаешь…!Аааа!» — закричал Двэйн во сне. Он резко проснулся, оперся на стул и увидел, что наступило утро.

Он потер голову, сильно потер глаза, вздохнул и пробормотал: «Черт побери, почему мне приснился такой сон? Даже если Мессия обижена на Арагона, это не имеет никакого отношения ко мне…»

Двэйн ухмыльнулся, а затем во весь голос закричал: «Пожалуйста! Я это я! Он это он! Мы никак не связаны!»

Прокричав, он почувствовал небольшое облегчение.

В это время кто-то постучал в дверь. Двэйн услышал как брат Габриэль тревожно кричит: «Брат! Ты проснулся? Господи, сколько же ты проспал! Утром я пытался разбудить тебя несколько раз!»

Двэйн кашлянул и сказал спокойным голосом: «Эм, можешь войти».

Дверь резко открылась и вбежал Габриэль, громко прокричав: «Брат! Тут такое произошло! Ты совсем ничего не почувствовал? Неужели ты так крепко спал?»

«Что случилось?»

«Белая башня во дворце…»

Габриэль взволнованно рассказал о том что произошло прошлой ночью. Чем больше он говорил, тем быстрее Двэйн понимал кто виновник этих событий… Он постепенно менялся в лице, но Габриэль не обратил на это внимание.

Он продолжал рассказывать о войсках императорской охраны, которые усилил патрулирование города. В это время сзади кто-то кашлянул. Повернувшись, он увидел за спиной Джоанну, ее лицо казалось немного смущенным, а Вивиан слегка улыбалась.

Габриэль поспешно засмеялся и сказал: «Ах! Доброе утро, сестрицы. Точнее, добрый день! Ха-ха-ха. Я вынужден уйти, у меня срочные дела!»

После этого он ушел. Казалось, что он боялся Джоанну, потому что она всегда заставляла его драться с ней и ездить на лошадях. Хотя Габриэль хорош в боевых искусствах, но он не обладал такой силой, как у Джоанны, и часто получал от нее на тренировках.

Прогнав Габриэля, Вивиан и Джоанна вошли в кабинет. Вивиан все еще мягко улыбалась, а Джоанна выглядела недовольной: «Эй, Двэйн! Куда ты ходил прошлой ночью? Не думай, что я не знаю! Скорее всего, сегодняшнее происшествие во дворце связано с тобой! Мы тебя прикрыли. Габриэль вчера приходил несколько раз, но мы соврали ему, что ты занят, практикуешь магию и пытаешься исцелить скрытые раны. Нам пришлось обмануть его… Как ты мог скрыть от нас свой план!»

Двэйн остолбенел, он не ожидал, что ему не удалось провести сестер, поэтому горько улыбнулся!

«Ты! Ты еще смеешься!» — сердито сказала Джоанна. «С утра столько людей приходило за тобой! Но мы их всех выпроводили! Ты … ты должен рассказать мне правду и поблагодарить за то, что я тебя прикрыла!»

За спиной Вивиан наконец робко сказала: «Сестра, не ругай его. Он наверняка устал прошлой ночью».

Двэйн не знал в котором часу вернулся домой, но к счастью, пока он спал, кто-то из сестер накрыл его одеялом.

«Не смотри на меня! Я злюсь на тебя. Вчера ты тайком пробрался в кабинет. Когда я пришла проведать тебя, ты уже спал! Ох, Вивиан остановила меня от того, чтобы разбудить тебя. Одеялом тебя накрыла тоже Вивиан», — повернулась Джоанна с недовольным лицом.

Вивиан подошла, нежно пожала его руку, мягко улыбнулась и прошептала: «Как ты? Устал? Ты прошлой ночью подверг себя опасности?»

«Ага!» — внезапно повернулась Джоанна. «Вивиан! Хватит потакать ему! Он … он … пользуется нами!»

Договорив, она подбежала и потянула Вивиан из кабинета.

Наблюдая за сестрами, Двэйна наполняла нежность, но внезапно он вспомнил свой сон…

Неожиданно в этот момент он почувствовал беспокойство…

Как…странно.

Откуда это неприятное чувство?

Лолита? Мессия?

Хм …

«Черт, пройти аттестацию действительно непросто», — двое курсантов вышли из лекционного зала с грустными лицами. Один из них хихикнул: «Боюсь, что на этот раз директор снова меня накажет».

«Не обязательно», — улыбнулся один из них. «Директор отправляется на войну, вероятно, на тебя у него не будет времени».

«Однако, на этот раз директор берет с собой только 10 человек» .

«Если экзамен сдан плохо, то у нас нет шансов! Какой позор!» — вздохнул курсант и посмотрел вперед.

Две фигуры стояли под деревом и о чем-то разговаривали. Один из них — Габриэль, а другой — командир этой группы Яролл.

«Что ж, Габриэлю повезло, он младший брат директора. Говорят, что он точно поедет вместе с ним. Я действительно завидую ему, что у него такой брат», — улыбнулся курсант. " Как бы я радовался, если бы у меня был такой брат«. „Командир Яролл сражался на северо-западе, он замечательно себя показал во время сражения со степняками и мятежниками на северо-западе… Ты знал об этом?“ Затем курсант понизил голос и тихонько сказал: " Ты изучал битву за оборону города Англия…тогда Яролл лично привел триста кавалеристов на помощь директору! Она старые друзья. На этот раз капитан Яролл займет место рядом с директором … Ох, как я завидую ему«.

„Завидовать бесполезно“, — со строгим видом сказал второй курсант. „У командира Яролла лучшая подготовка, поэтому директор берет его с собой. Не имеет значение, что они давние друзья. К тому же Габриэль разбил мои отряды два раза подряд, он действительно силен, поэтому не стоит завидовать“.

В этот момент Габриэль и Яролл, которые только что болтали, вдруг повернулись. Габриэль улыбнулся и громко сказал: „О чем вы, ребята, говорите? Не уверены, что сдали экзамен?“

Курсанты быстро подошли и увидели меч на талии Габриэля, который был не по стандартам академии. На нем был выбит порядковый номер, юноши покраснели от зависти: " Это меч вспомогательных войск, которые отправляются на север?«

Габриэль улыбнулся: „Я получил его вчера, и подумал, что стоит носить его при себе“.

„К сожалению, на этот раз мы не очень хорошо сдали экзамен, боюсь, что возможность отправиться на север упущена“, — улыбнулся высокий курсант слева.

„О, вы не сдали экзамен?“ — Яролл нахмурился. Он был командиром этой группы студентов почти год и обладал определенным авторитетом.

Как только он обратился к ним, они тут же выпрямились. Курсант справа с красивым лицом кивнул: „Не так уж плохо, но в одном вопросе я не уверен … Ну, на самом деле, нас спросили, кто был первым невоенным человеком в истории, который полетел в небо на дирижабле. Я, конечно же, думал, что это наш директор… Но этот парень…“ Он указал на своего спутника и вздохнул: „Он сказал что кто-то другой, но в книгах ничего не написано“.

„Дурак, директор — главнокомандующий имперской армии. Разве он не военный? Пошевели извилинами!“ — очень худой молодой курсант колко посмотрел на своего товарища, а потом на Габриэля: " Габриэль, скажите, правильный ответ — директор?«

Габриэль улыбнулся: „Верно, мой брат не был военным в то время, так что он был первым невоенным человеком, который летал на дирижабле … Но, на самом деле, это не совсем точно, так как в нашей семье знают, что тогда вместе с моим братом летал еще один человек“.

„Кто?“ — спросили они.

„Ничего себе“, — Яролл нахмурился. „Ха-ха, посмотри на их лица!“

После паузы его лицо немного смягчилось, и, посмотрев на двух парней, он сказал: „Готовьтесь к экзаменам лучше. Ну … хотя официального приказа еще не было, но недавно в кабинете директора я видел список. Кажется, сверху написаны ваши имена“.

Последнее предложение сразу же взволновало их: „Действительно? Какой список? Неужели мы поедем с ним? Командир, не обманывайте нас!“

„Посерьезнее!“ — Яролл насупился. „Что вы так расшумелись, вы же курсанты! Если будете вести себя так на передовой, то подорвете репутацию нашей академии! И опозорите директора!“

Два молодых курсанта посмотрели друг на друга, одновременно улыбнулись, встали прямо и крикнули: „Есть!“

„Идите собирать вещи“, — наконец улыбнулся Яролл. " Если я не ошибаюсь, ваше воинское звание уже определено«.

После паузы он внезапно сказал: „Атрун Зала!“

„Да!“ — ответил худой молодой курсант.

" Ты станешь командующим кавалерийского полка директора«.

„Что? Командующим кавалерийского полка директора?“ — обрадовался молодой курсант по имени Атрун Зала.

„А ты“, — Яролл повернулся, чтобы посмотреть на другого: „Кира!“

Молодой офицер, который был немного молчалив и спокоен, слегка кивнул: „Да“.

„Будешь назначен командиром кавалерийского полка, а также временно моим заместителем“.

Красивый молодой человек по имени Кира не слишком взволновался, но кивнул, скрывая радость.

Атрун Зала похоже не скрывал свои чувства: " Командир, когда мы выдвигаемся?«

Яролл взглянул на Габриэля: „Ожидайте приказа директора“.

Они отдали честь и собрались уходить, но Атрун Зала, которого тянул Кира, повернулся и спросил: " Габриэль, так кто же тот человек?«

Северо-запад, провинция Деса, город Лоулань, резиденция герцога дома Тюльпанов.

„Скорее, хватит копаться“ , — зевал старый Мард и быстро собирался, надевая одежду: " Повозки сзади, быстрее несите вещи. Мы выдвигаемся в полдень!«

Во дворе возле замка герцога все суетились, стражники и кавалерия были экипированы, на десять с лишним повозок погружены ящики.

В это время к ним медленно приближались несколько человек, одним из них был молодой управляющий господин Филипп.

„Господин Мард“, — подошел Филипп и вежливо улыбнулся.

Хотя все знали, что Мард — слуга семьи Роулинг, но он всегда следовал за Двэйном, воспитывал его с детства и горячо любил, как отец сына.

Особенно после смерти графа Раймонда. Двэйн очень уважал Марда, как будто в память об отце.

Поэтому все на северо-западе, будь то управляющий Филипп или генерал, очень уважали Марда.

„Вы тоже едете?“ — вздохнул Филипп. „На этот раз Герцог направляется на север, а в вашем возрасте…“

„Филипп, я еще не старый, в августе мне всего лишь 50 лет“, — Мард выпрямил спину. „Более того, я с детства забочусь о молодом господине. Я должен быть уверен, что он в порядке, поэтому позабочусь лично!“

„Но … там опасно … прошу простить меня, но вы же простой человек“.

„Опасно?“ — внезапно улыбнулся Мард, и его лицо покрылось морщинами. Он очень спокойно ответил: " Господин Филипп, я уже не молод и единственное чего хочу, чтобы у герцога в семье все было спокойно. По вашему, если я стар, то должен отсиживаться. Хоть я и слуга, но все относятся ко мне с уважением«.

Он вдруг заговорил шепотом: " Я понимаю, что на войне опасно, именно поэтому и собираюсь пойти. Я несколько лет готовил своего преемника Сэнди, надеюсь, что после моей смерти, он станет главным управляющим и возьмет на себя домашнюю работу этой семьи! А я в это время пойду на войну вместе с господином!«

Договорив, он покачал головой и искренне сказал: „Если Сэнди пойдет на войну и с ним случится беда, то у господина не будет управляющего, которого я готовил. Кто же будет тогда помогать ему с хозяйством? В моем возрасте уже не важно сколько я проживу, годом больше, годом меньше. Поэтому я велел Сэнди остаться здесь“.

Филипп вздохнул, но искренне зауважал старика.

Оказывается он…хороший человек.

„Не беспокойся обо мне“, — неожиданно рассмеялся Мард. „Не надо меня недооценивать, я не слабый старик. В тот день, когда молодой господин полетел на дирижабле, вместе с ним был я! Первый в мире человек! Ха-ха-ха-ха-ха …“

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 609. Военный поход.**

Настал день военного похода!

Весть о том, что герцог тюльпанов отправится на север, уже распространилась по всей империи.

Торжественные проводы привлекли внимание всех жителей.

На севере от столицы располагалось место дислокации вспомогательных войск и других отрядов. Именно в этом месте собирались отряды различных районов, чтобы вместе направиться на север.

Торжественные проводы проводились для того, чтобы поднять моральный дух людей. В этот день в военной крепости столицы собрали солдат, снарядили их и выстроили в ряды. С двух сторон их окружили жители города, которые услышали о грандиозном походе войск на север.

Услышав приказ командира, все солдаты выпятили грудь, продемонстрировали отвагу, блестящие доспехи и начищенные сапоги. Доблестные солдаты привлекали восхищенные взгляды людей вокруг, а некоторые женщины бросали им цветы.

Глядя вдаль, солдаты двинулись вперед, наступая на дорожку из цветов… Люди продолжали шуметь и даже кричать лозунги: «Да здравствует империя, да здравствует дом Тюльпанов!».

Их лица казались взволнованными…

«Ух…», — вздохнул Яролл, сидя на коне.

Он был одет в серебряные доспехи командующего кавалерией, с длинным мечом и красным пером в шлеме. Однако, казалось, что ничего не может взволновать Яролла, который смотрел на солдат впереди. Его душа наполнилась странными чувствами из-за людей вокруг.

Молодые солдаты, которые вероятно не были на войне, кажется, не испытывали страха или волнения, будто эти новобранцы, прошедшие подготовку, не знали, что их ждет в жестокой битве … Возможно, эти наивные ребята думают, что война непременно кончается победой…

Может быть, кто-то из них скоро погибнет на поле битвы или будет ранен, а кто-то сломается от страха, держа меч в руке и задыхаясь от рыданий …

Все они очень молоды …

Яролл покачал головой. Будучи первым, кто досрочно закончил военную академию, он был одним из немногих людей, которые действительно испытали настоящую войну и узнали как звучат барабаны войны. Он всегда смело смотрел вперед, будь перед ним лес мечей или свирепые враги. Молодые новобранцы, как и он, должны ринуться в бой не смотря ни на что!

Он знал какой страх испытывает человек, когда впервые лезвие меча в руке врезается в тело врага, а вонючая кровь брызгает в лицо!

А еще он знал печаль и ненависть, сводящие с ума, когда ты видишь как твой товарищ погибает или падает в лужу крови.

Яролл знал что такое борьба не на жизнь, а на смерть. Когда оружие противника пронзает доспехи и плоть, и ты впадаешь в отчаяние, думая «неужели сейчас я умру?»

«Яролл, что ты вздыхаешь?» — кто-то громко сказал. Яролл повернулся и увидел Габриэля. Габриэль, как и эти молодые новобранцы, явно был полон волнения. Хотя он сидел верхом на лошади, но одной рукой держал свой меч.

«Я думал …», — вдруг Яролл стал говорить тише и взглянул на молодые лица вокруг него. «Я думал…сколько молодых ребят смогут вернуться после войны домой в объятия своих близких».

Услышав это, Габриэль слегка нахмурился и изумленно взглянул на командира. Он был единственным, кто досрочно закончил военную академию, участвовал в настоящем сражении, получил высокое звание и стал командиром кавалерийского полка. Он уступал многим в боевых искусствах, у него было недостаточно знаний в некоторых областях, однако, во время битвы он всегда находил удачный момент для атаки. Возможно, именно этого его и отличало от остальных.

Размышляя об этом, Габриэль улыбнулся: «Ладно тебе, командир. Ты тоже молод, тебе всего тридцать лет».

Глядя на молодое и ясное лицо Габриэля, Яролл слегка улыбнулся.

Но глаза все еще выдавали его грустное настроение.

«Кстати, где Герцог? Разве он не будет участвовать в торжественных проводах?» — небрежно спросил Яролл.

За день до военного похода, после простой выпускной церемонии в военной академии, одиннадцать учеников, включая его и Габриэля, получили приказ о выступлении. С этого момента никто не называл Двэйна «директор», а на поле битвы все должны были обращаться к нему по званию — главнокомандующий.

«Нет, господин не пойдет с нами, у него есть другой план. По договоренности, мы встретимся в городе Яцзинь к югу от восточной линии обороны».

Яролл кивнул, ему понравилось, что Габриэль назвал Двэйна «господином». В данный момент все это «кумовство» было недопустимо!

Видимо, молодой герцог Роулинг все-таки умный человек.

Согласно плану Двэйна на этот раз вспомогательные войска включали в себя: дивизию около 20 000 человек и несколько отрядов по 30 000 солдат, которые могут объединиться.

На север решили добираться четырьмя способами.

Около 14 000 человек, включая часть дивизии и отрядов, расположенных около имперской столицы, вчера вечером перевели на корабли, чтобы по каналу Ланканг добраться до моря и на север. Это позволит подкреплениям достичь восточного фронта как можно быстрее.

Второй способ: отряды, которые находились в месте проведения торжественных проводов, и часть дивизии, то есть 16 000 человек, направятся на север. Так как большая часть на конях, то они прибудут на место довольно быстро.

Третий способ: Отряды, которые уже находились недалеко от северного фронта, направились напрямую туда.

Четвертый способ … Двэйн возглавил отряд из 10 000 солдат, но никому не сообщил как они будут добираться до места…

На западе за деревней Юэма, у подножия «Горбатой горы», в доме Тюльпанов.

«Торжественные проводы должны были закончиться», — вздохнул Двэйн.

Затем он оглянулся: он набрал несколько сотен магов и пятьсот кавалеристов.

" Значит, мы тоже можем выдвигаться«, — он улыбнулся, а затем взглянул на лица магов, которых он недавно сам отобрал.

Хотя маги по большей части своевольны, но, к счастью, Двэйн сам был магов, к тому же одним из шести известных талантливых магов и учеником Гэндальфа, поэтому отказа он не принимал. Издавна во время войны маги отказывались вступать в войска. Даже если они участвовали в войне, то делали все как хотели и не подчинялись приказам, потому что их гордость не позволяла им терпеть приказы простого командующего.

Но с Двэйном все было иначе.

Кроме того, они поклялись ему в верности и получили лучшее оружие.

„Господа“, — Двэйн обернулся и посмотрел на сотни „подчиненных“ магов в длинных халатах. Каждый из них получил знак семьи Тюльпанов, свидетельствующий о том, что он состоит в отряде магов самого герцога дома Тюльпана.

„Маги, приветствую вас. Я знаю, многим покажется странным то, что я собрал вас здесь вместо того, чтобы идти со своим войском… но я обещаю, что сегодня вы идете туда не зря! Ха-ха, вы, маги, конечно, не можете ехать верхом, как обычные солдаты, поэтому я подготовил что-то особенное для вас!“

После паузы он улыбнулся: „Более того, об этом не стоит ставить всех в известность, поэтому мы не могли выдвигаться вместе с остальными… Итак, прошу вас подготовиться, чтобы подняться на корабль!“

Корабль?

Маги удивились, какой еще корабль?

Но затем они увидели, как Двэйн пошел к огромному травяному полю, а ему навстречу медленно вышел маг в белом халате.

Белый халат … это символ великого мага!

Но их озадачило то, что этот великий маг в белом выглядел очень старым, худым и седым.

Еще важнее то, что … такой маг в белом обладал очень редкой силой, а их имена были у всех на слуху, так как многие из этих магов раньше состояли в магическом союзе. Однако, этого человека никто не знал.

Хм…неужели это самозванец.

„Приветствую вас“, — почтительно поклонился старик в белом, как делают все маги. Другие маги торопливо склонили головы в ответ. В конце концов, в их отряде не было ни одного мага в белом.

„Сейчас вы увидите новое магическое оружие семейства Тюльпанов. Я раньше никому его не показывал из-за его внешнего вида, поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь. О, конечно, теперь это уже не секрет, его все увидят, когда мы явимся на поле боя“.

Договорив, он кашлянул: „И, наконец, хочу вас познакомить…с человеком по имени… Гаргамель, магом 8 уровня“.

Оказывается, этот убогий старик в белом халате — Гаргамель, мышь премьер-министр!

После многих лет неустанных усилий и помощи Гэндальфа, он все же научился превращаться. После того, как он обратно превратился в человека, ему, наконец, больше не нужно томиться в теле мыши.

Гаргамель?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 610. Воздушные войска, вперед!**

Маги пытались вспомнить кто этот человек, когда услышали его имя. Только некоторые маги чуть старше и сильнее сразу вспомнили его.

Гаргамель? Это же великий маг, владеющий магией трансформации и поднявшийся на высокий уровень… Разве он не пропал несколько десятилетий назад?

«Смотрите, вот наше средство передвижения, а также главный корабль герцога дома Тюльпанов во время войны!»

Бум!

После того, как он вытащил свою палочку и прочитал заклинание, впереди огромное поле засияло магическим светом, и подул сильный ветер…

Огромный луч света выходил прямо из земли и медленно поднимался вверх!

Когда луч рассеялся, сотни удивленных глаз уставились на громадный корабль!

Сам корабль был длиной почти сорок метров и шириной двадцать метров, с большим и крепким белым костяным каркасом! Перед ними предстал гигантский корабль!

С обеих сторон корабля располагались…драконьи черепа!

Магический луч осветил их радостные лица! Маги выпучили глаза от удивления, увидев драконьи черепа… Казалось, будто дракон сейчас выпустит огонь!

«Все ваши догадки верны…этот магический летающий корабль сделан из костей, а название ему придумал герцог дома Тюльпанов».

Сказав это, Гаргамель слегка улыбнулся и оглянулся на Двэйна.

«Архангел!»

Двэйн вздохнул и беспомощно покачал головой. Жаль, что в этом мире никто не знает что это значит.

Однажды Двэйн чуть не надорвал живот от смеха, когда узнал, что двух курсантов в военной академии зовут Кира и Атрун. Как еще он мог назвать корабль, если не «Архангел»?

Жаль, что эти два курсанта не всадники грифонов, иначе, он взял бы их с собой… А во время битвы кричал бы «Кира вперед» или «Атрун вперед»….

Двэйн вздохнул.

Во всяком случае, у него есть Гаргамель, десептиконы и двенадцать золотых святых воинов… Многие маги начали один за другим садиться в корабль.

В начале проектирования «летающего дракона» Двэйн забрал у Криса кости бога драконов, чтобы сделать корабль крепче и больше. На данный момент этот военный корабль без проблем вмещал в себя 500 человек.

В задней части корабля была построена высокая платформа, соединенная с килем, сформированная в кабину, как на обычном корабле, только из костей.

После посадки многие маги осматривали все внутри, эта магическая штука их очень заинтересовала… Но оказалось, что на корабле уже кто-то был…

В просвечивающей кабине спокойно сидела женщина в золотистой одежде.

Она сидела молча, низко склонив голову и скрывая лицо.

Хотя они стояли далеко, но, казалось, могли почувствовать слабый холод, исходящий от нее.

Она выглядела изящной, но атмосфера вокруг нее словно говорила «не приближайся»!

Женщина продолжала молча сидеть, даже когда все маги поднялись на корабль и начали шуметь. Хотя она склонила голову, все внимательно ее разглядывали, ее глаза все время были закрыты!

Хотя лицо женщины было неописуемо прекрасно, но маги, испытывающие различные чувства как обычные люди, относились к ней недоверчиво, невзирая на ее красоту.

«Я хочу объяснить вам первое правило на корабле», — Гаргамель, заложив руки за спину, медленно подошел к женщине и серьезным тоном сказал. «У госпожи позади меня дурной нрав, ради вашей же безопасности…не мешайте ей отдыхать».

В это время к ней подошел Двэйн, протянул руку и положил ей на плечо: «Что ж, госпожа Николь, держите себя в руках, иначе всех перепугаете».

«Я… не люблю большое скопление людей». Николь не подняла голову, но не убрала руку Двэйна с плеча. Она, закрыв свои ужасные глаза Медузы горгоны, тихонько прошептала: «Пусть кроме тебя ко мне никто не подходит».

Двэйн кивнул и нежно похлопал Николь по плечу.

Наконец он сел в центре корабля и взглянул на Гаргамеля: «Моя магическая сила не восстановилась. Мы сможем поднять корабль только с помощью твоей магии».

Гаргамель кивнул, подошел к Двэйну и достал черный хрустальный шар. Маги разбираюлись в таких вещах, поэтому сразу поняли, что это атрибут темной магии!

«Архангел, крылья!»

Вскоре с обеих сторон корабля появились крылья, и корабль сдвинулся под потоком ветра!

Сильные магические колебания удивили более 300 магов, а у некоторых возникла мысль, что такой мощный атрибут темной магии наверняка…под запретом.

Но в этот момент, естественно, никто не стал сомневаться в действиях Двэйна.

Благодаря магии голос Гаргамеля быстро распространился, «летающий дракон» попал в воздушный поток и плавно стал подниматься наверх.

«Дирижабли, вперед!»

Десятки огромных дирижаблей, отмеченных символом дома тюльпанов, поднимались вслед за кораблем. Дирижабли, предназначенные для транспортировки, были построены 500 кавалеристами Двэйна!

Приказы издавались один за другим, солдаты начали надувать десятки огромных дирижаблей вокруг и развязывать фиксирующие канаты …

В конце концов, Двэйн встал и мягко похлопал Гаргамеля по плечу: «Последний приказ войдет в историю, позволь его отдам я».

Затем Двэйн встал перед хрустальным шаром вместо Гаргамеля, глубоко вздохнул и оглянулся …

Его взгляд упал на огромные деревянные здания во дворе дома тюльпанов!

Ворота у всех были распахнуты…

«Защитники корабля…», — Двэйн глубоко вздохнул и объявил громким голосом …

«Сылейтелин …Всадники на грифонах, вперед!»

Его голос распространился повсюду, из зданий послышался свист. Затем внезапно воздух как будто задребезжал, и у них на глазах взвились в небеса огромные черные фигуры!

Расправив широкие крылья, они устремились прямо в небо!

Присмотревшись, они увидели, что у грифонов на шеях специальные поводья, а на морде кожаные чехлы, чтобы они не могли кричать и оглушать людей. На их спинах сидели всадники в доспехах с длинными мечами и небольшими арбалетами на поясе!

Под управлением всадников грифоны синхронно взлетели в небо и выстроились в линию!

В воздухе корабль оказался в самом центре боевого построения грифонов!

Эта сцена … выглядела потрясающе!

Маги на корабле ошарашено оглядывались вокруг, а потом уставились на Двэйна.

Какой же силой обладает… этот герцог дома Тюльпанов?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 611. Волшебный карательный отряд.**

Т-т-т-т-т~

Дождь из стрел обрушился на солдат, которые прятались под досками.

Над их головами летали ужасающие фигуры, но позже они отступили.

Высоко в небе возникали мерцающие светом фигуры магов, которые были воодушевлены на борьбу. Некоторые могущественные маги поднимались в воздух, чтобы дать отпор, но встречали дождь из стрел, эльфы стреляли далеко и метко. Маги взлетали в небо и использовали магию в борьбе с эльфами, но количество магов в городе не превышало 20 против тысяч эльфов.

Они не могли защищать пространство вокруг крепости, им хватало сил на защиту лишь некоторых областей.

Тем не менее, за несколько дней некоторые маги были убиты или ранены.

«К счастью, это последняя волна на сегодня. Скоро стемнеет», — солдат поднял толстую деревянную доску и бросил взгляд на стрелков наверху.

Стрелы, используемые этими эльфами, с виду обычные, как будто вырезаны прямо из веток какого-то неизвестного растения, но на самом деле мощные и острые…

На восточной оборонительной линии крепости у оборонных войск начались тяжелые времена. Эльфы, которые могли летать, обладали превосходством в воздухе, они поднимались над городом не менее трех раз в день, чтобы совершить атаковать сверху.

В результате, после того, как люди понесли большие потери, оборонным войскам в городе пришлось из последних сил сопротивляться, не имея возможности нанести ответный удар в воздухе. Когда эльфы атаковали, оборонные войска могли лишь прятаться по несколько человек под толстыми досками.

Когда эльфы нападали, солдатам приходилось прятаться долгое время от стрел. Несмотря на это, потери солдат в городе постоянно росли, многие были убиты шальными стрелами.

Новость о том, что восточный фронт находится в сложном положении, распространилась повсюду, главнокомандующий воздушными войсками Андре

предпринял две контратаки.

Но в воздухе боеспособность дирижабля были намного ниже, чем у эльфов, поэтому после двух неудачных попыток, они перестали атаковать.

«Эй, поешь», — один из солдат, прикрываясь доской от стрел, бегал по городу и раздавал солдатам лепешки из муки.

«Проклятые уроды …», — проклинали врагов солдаты, лежа под досками и пережевывая лепешки.

«Три дня …»

На берегу реки вечером дул легкий теплый ветерок.

Лосюэ прищурился и посмотрел на стены крепости вдалеке. На его прекрасном лице появилось странное выражение лица.

Он посмотрел на небо и увидел группу эльфов, окутанную слабым золотым светом, летевшую над крепостью.

«Прошло три дня», — он обернулся и посмотрел на двух старейшин эльфов, которые тут же опустили головы: «Да, король, люди, похоже, не в состоянии справляться с нашими воздушными атаками. За последние дни наши лучники сразили их четырех магов».

Лосюэ кивнул и тихо вздохнул: «Неплохо, хоть магов и так мало. Но … среди наших воинов тоже есть потери».

«По сравнению с людьми, наши потери почти ничтожны», — один из старейшин поднял голову, его старое лицо все еще было белым, как у всех эльфов, еще длинные уши и острый подбородок.

«Обычно люди не представляют для нас угрозы, их луки, стрелы и арбалетные пушки просто игрушки, по сравнению с нашими. Единственные, кто могут навредить нам, это маги. К счастью, у них их слишком мало. Я думаю …»

Лосюэ улыбнулся: «Что ты хочешь сказать, не волнуйся».

Старейшина озадаченно спросил: «Почему бы нам сразу не разрушить эту крепость, раз они не могут противостоять нашей атаке в воздухе? Если мы нанесем им мощный удар …»

«Из-за эльфов», — вздохнул Лосюэ, посмотрел на старейшину и мягко сказал: «Нас все еще слишком мало».

Затем он посмотрел вдаль: «Пусть орков погибнет десятки тысяч, но с их репродуктивной системой, за год их станет еще больше. А нам…понадобятся годы, чтобы восстановить потери в сотню бойцов. У нас слишком низкая рождаемость…»

Но затем он улыбнулся: «Конечно, я не боюсь смертей и ранений, поскольку это война. Я ждал несколько дней, но первые атаки на самом деле постепенно уничтожили боевой дух людей. Когда мы только переправились через реку, люди были полны решимости. Хотя их войны постоянно погибали, но они наоборот становились все сильнее, пока все не были перебиты у реки». Он слегка улыбнулся: «Но боевой дух такая штука…быстро появляется и также быстро рассеивается. Солдаты в городе неоднократно подвергались нашим нападениям, и их пыл заметно остыл».

Договорив, он сжал кулак: «Сегодня вечером захватите город!» Глаза эльфийского короля вспыхнули: «Наш…волшебный карательный отряд прибыл? Пусть они выдвигаются, и завтра утром мы будем наблюдать восход солнца над городом».

Его губы расплылись в улыбке.

Старейшины были шокированы: «Вы … действительно собираетесь их выпустить? Это не соответствует нашим традициям! Эльфы — гордая раса, как мы можем …»

«Сила есть сила, мы потеряем много времени, если не используем ее», -решительно закричал Лосюэ: «Более того, я буду использовать все средства, чтобы спасти наших солдат!»

Он холодно посмотрел на двух старейшин: «Передай мой приказ, чтобы волшебный карательный отряд выступил после заката, иначе …»

Двое старейшин задрожали и опустили головы вниз.

Лосюэ повернулся и уставился на юг, заложив руки за спину. Вдруг он прошептал: «Ты волнуешься, Лохарт?»

Недалеко от Лосюэ стоял плененный Лохарт, который от гнева сжал кулаки.

Лохарт был одет в длинный халат, поэтому выглядел совсем как эльф, единственное, что его отличало от них это отсутствие заостренных ушей.

«Беспокоишься о судьбе своего рода?» — Лосюэ посмотрел на пленника, который

был рядом с ним в течение многих дней: «Сейчас ты наверняка хотел бы сражаться вместе с ними».

Лохарт пронзил его взглядом и хрипло ответил: «Ты привел меня сюда, чтобы показать и сказать эти слова? Зачем? Чтобы помучить меня?»

Лосюэ улыбнулся и равнодушно сказал: «Я не такой жестокий. Просто … Ты так долго со мной, за все это время я никогда не скрывал от тебя свои планы. Ты наверняка давно обо всем подозревал…ты думаешь, что при таких обстоятельствах можно защитить ваш восточный фронт?»

Лохарт дернулся, осознавая предстоящую катастрофу, и сквозь зубы сказал: «Невозможно!»

Но затем он поднял голову и закричал: «Даже если вы прорветесь через эту крепость, империя никогда не пойдет на компромисс! Наши солдаты бесстрашно выступят вперед! Защищать нашу землю!»

Лосюэ молча кивнул: «В этом я не сомневаюсь, однако, прорваться через восточную крепость — не моя стратегическая цель. Это всего лишь ход. Я хочу, чтобы ваша империя поняла, что наша раса представляет для вас смертельную угрозу!»

Он вдруг рассмеялся, так притягательно, как будто окутывал магией.

«Люди, эльфы, орки … В этом мире все расы одинаковы: какими бы храбрыми мы ни были, у всех есть слабости, среди благородных есть подлые, среди бескорыстных есть продажные. А на войне…» Он специально сделал паузу: «должен быть страх перед сражением. Моя цель — продемонстрировать нашу силу! Показать вам, людям, могущество преступного народа!»

С наступлением ночи солдаты, наконец, вздохнули с облегчением. Судя по последним дням, войска противника у стены с наступлением ночи прекращали наступление. Именно днем они пытались штурмовать город несколько раз, а воздушные атаки происходили два-три раза в день.

Чтобы противостоять врагу на земле и на небе, солдаты проявили всю свою смелость, но все же понесли большие потери.

Шел день за днем, а их ситуация не улучшалась, и, действительно, как сказал Лосюэ: боевой дух неизбежно начал ослабевать.

Наблюдая за тем, как солнце наконец зашло, а последние лучи света постепенно рассеялись, солдаты на городских стенах зажгли факелы, а некоторых раненых солдат начали уводить на лечение.

Солдаты поднялись на стену, чтобы охранять город и внимательно наблюдать за вражеским лагерем у реки.

И в этот момент …

Вдалеке раздался громкий рев!

Непрекращающийся рев потряс всех людей! Затем он изменился! Громкий и долги рев распространился повсюду, будто проникая глубоко в души людей, а воздух словно содрогался! Казалось, что в звуке было какое-то волшебство, которое заставляло людей слушать и трепетать, при этом их силы ослабевали!

Маги отдыхали после сражения, некоторые пытались восстановить силы и магию. Когда все услышали этот рев, солдат охватила паника, а маги изменились в лице. Примерно в то же время появилось десять магов, которые взлетели вверх и уставились на север…

Этот звук … этот звук …

Вовсе не рев зверя! Такая сила, мощь и энергия…

Это…

Наконец, на севере появилась вспышка света, которая превратилась в пламя. Затем в ночном небе появилась огромная фигура, испускающая огонь. Какое-то огромное чудовище с двумя крыльями, летящее к крепости.

«Дракон! Дракон! Это дракон !!!» — громко закричал один из магов, разглядевший силуэт чудовища.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 612. Построение Сылейтелин.**

Его крик оказался слабым на фоне пугающего рева дракона. Эта темная тень представляла собой несколько десятков драконов, которые в мгновение заполонили небо над их головами!

Огромные драконы сразу же вызвали сильную панику у защитников города!

Дракон! Самое могущественное существо, обладающее силой, магией и превосходной мудростью среди всех существ!

Драконы, которые изначально существовали только в легендах, предстали перед людьми, причем не один, а сразу несколько! Они открыли свои огромные пасти, вытащили острые когти и яростно бросились на людей!

Первое столкновение произошло в воздухе. Маг пятого уровня, который уже был в небе, погиб на месте. Два дракона быстро летели вперед, а он не успел активировать свою магическую защиту, поэтому его тело пронзили их острые когти! Они с силой его разорвали, и останки тела полетели вниз!

Вслед за этим более дюжины летающих драконов пролетели над городскими стенами. Они широко раскрыл пасти и в одно мгновение «вычистили» всех солдат со стены! Над городскими стенами повсюду вспыхивал яркий огонь!

Многие солдаты даже не успели среагировать, как превратились в пепел от яростного огненного дыхания драконов!

Несколько магов поднялись в воздух для ответного удара, но, в борьбе с драконами ситуация напоминала простое истребление.

Мага в белом, который помогал на восточном фронте, окружили два дракона, черный и красный. Хотя он сильно напугался, но через страх создал защитный барьер с помощью магического свитка. Магическое сияние окутало его всех сторон и таким образом защитило от огненного дыхания дракона.

Но огонь дракона не ослабевал, поэтому, несмотря на защитную магию, он достиг крепости и мгновенно превратил все в бушующее пламя!

Маги, пытаясь дать ему отпор, торопливо начали читать заклинания! Слабые маги были сразу же убиты дракономи, а те, кто посильнее, продолжали бороться. Одного из магов окружили драконы и разорвали на части.

Самый могущественный маг в белом, находясь некоторое время под защитной магией, поднял палочку и произнес несколько заклинаний среднего уровня. С красным волшебным светом в воздухе образовалась буря, пытающаяся остановить дракона. Тем не менее, сильные драконы обладали мощной способностью защищаться от магии.

Хотя магия этого великого мага нанесла некоторый урон одному или двум драконам, но они, казалось, даже не обратили на это никакого внимания. После убийства нескольких магов, он совсем потерял надежду, и его самого вдруг окружили десять драконов!

Десять…

Единственное, что он чувствовал в этот момент, это отчаяние. Он не боялся столкнуться с одним драконом, даже может с двумя, но только если они не очень сильные. Но…десять?

«Я! Я не воин святого уровня !»

Драконы, окружившие мага, продолжали испускать огонь, магический барьер очень быстро стал ослабевать, как и сам маг. Все магические реквизиты он уже использовал, различные магические свитки, заклинания, пламя…

Они атаковали его со всех сторон, магический свет еще сиял, но, в конце концов, огонь драконов пробил магический барьер мага!

Бум!

Маг превратился в пепел.

Два дракона приземлились на городскую стену и проломили своими когтями плиты. Солдаты, которые не успели сбежать, тут же были разорваны на куски. Некоторые храбрые воины пытались дать отпор, но драконы настолько сильны, что обычными мечами их не возьмешь.

Даже башни с катапультами были мгновенно сожжены огнем драконов, а солдаты внутри превратились в пепел!

Кровавая бойня! Многие высокопоставленные военные, прошедшие другие войны, бились с окружившими их драконами, но драконы обладали не только крепким телом, магией, но и способностью летать!

В воздухе постоянно слышались удары, а командующие зря тратили силы и жизни своих солдат.

Войска были разбиты!

В это время за городом в лагере орков зазвучали барабаны войны, они выбежали и направились к городской стене, как бурлящий поток…

Повсюду раздавались крики ужаса! Небо, земля, везде сиял огонь!

Наконец, у ворот вспыхнуло пламя, и возникла магическая взрывная волна, которая разбила городские ворота вдребезги!

Дракон, разрушивший ворота, громко заревел и сожрал солдат, которые перегораживали ему путь. Затем он взмахнул крыльями, поднялся в воздух и сел на стену. Огонь полностью накрыл солдат… Их величественный вид и желание убивать, естественный страх перед высшими существами и неожиданное нападение привело людей в замешательство.

Видя, что город охвачен огнем, летающие драконы кружили взад-вперед, повсюду убивая солдат, а за стеной кричали орки, настроенные штурмовать город…

Верховного главнокомандующего восточной части крепости Домингеса, который изначально планировал оказать сопротивление, пытался образумить один из приближенных солдат: «Господин, мы не сможем защитить крепость! Уводите людей!»

«Вздор!» — взревел Домингес, отгоняя солдата. «Я командир и отвечаю за защиту крепости, как я могу покинуть город!»

Но в этот момент орки стекались внутрь через ворота, солдаты, пытавшиеся оказать им сопротивление, были мгновенно убиты. Хотя они рисковали своей жизнью, чтобы защитить крепость, но ворота уже были разбиты, поэтому орки быстро проникали внутрь. Оставшиеся солдаты погибали в ужасном потоке орков.

Домингес знал, что не сможет защитить крепость, но он вытащил меч и закричал: " Вы забыли о храбром поступке «маленького льва»?

Договорив, он обнажил меч и ринулся вперед…

Ожесточенная битва длилась около трех часов. После того, как город был разрушен, в крепости остались солдаты, пытавшиеся сопротивляться. Защитные укрепления города разгромили, многочисленная армия орков прорывалась вперед, летающие вокруг драконы забирали жизни солдат!

Страх, тьма и смерть мучили души людей.

Наконец-то оставшиеся в живых отказались от сопротивления, бросили мечи и ринулись к южным воротам. Люди столпились у южных ворот, повсюду лежали доспехи и оружие, периодически доносился рев дракона, а затем рычание орков.

Каждый думал только об одном: надо спасаться бегством!

Бойня не прекращалась до рассвета, эльфы были последними, кто вступил в битву, они начали расчищать поле боя. Обладая абсолютным превосходством в воздухе, они добивали оставшихся солдат в крепости.

После поражения к югу от крепости бежало более 100 тысяч солдат. Драконы не стали их преследовать, но орки отправили специальный отряд верхом на волках, чтобы добить каждого.

Однако, среди людей выжило несколько командующих, которые пытались собрать отряды для сопротивления, но крепость пала, боевой дух солдат ослаб, к тому же их преследовали жестокие убийцы. Они собирались несколько раз, но после короткого сражения, их снова разбивали.

На этот раз никто не осмеливался сопротивляться.

Тысячи орков на волках гнались по равнине за людьми, которые разбегались повсюду как муравьи, плача навзрыд и сбрасывая доспехи. Некоторые, пробежав несколько километров, падали замертво.

Орки преследовали их 15 километров и по пути убили, по меньшей мере, десятки тысяч солдат, но позже отправились обратно.

Пережив ночное преследование, на рассвете солдаты, наконец, поняли, что больше за ними никто не гонится. Некоторые без сил сели на землю, другие успокоились и стали обсуждать дальнейшие действия. Были те, кто от страха сбросили военную форму и направились в горы.

Но большинство собралось вместе, чтобы двинуться на юг и по пути помогать другим солдатам. Их отряд должен был расти как снежный ком. Многие горевали, были ранены, пали духом или охвачены страхом.

«Господин, смотрите!»

В небе к югу от крепости появились два дирижабля, а позади них летающий дракон Двэйна «Архангел» и грифоны.

В этот момент солдаты на двух дирижаблях впереди посмотрели вниз и увидели людей, солдат в разорванной одежде, без доспехов, еле держащихся на ногах.

Они не могли пролететь мимо и быстро снизили высоту. Люди на земле, увидев своих на дирижаблях, тут же начали кричать и махать руками.

«Помогите! Помогите!»

«Спасите нас! Спасите нас!»

«Заберите меня! Забери меня отсюда!»

Солдаты дома тюльпанов на дирижабле были потрясены, сильная тревога наполнила их сердца…

Двоих солдат подобрал корабль «архангел», один из них был одет в форму командующего, лица испачканы кровью и грязью, глаза бегали от испуга. Когда они попали на корабль «архангел» и предстали перед Двэйн, то выглядели напуганными.

Двэйн растерялся, увидев их: «Что, черт возьми, произошло?»

Он встал, схватил человека в форме командующего, яростно встряхнул его и закричал: «Слушай внимательно! Я — Двэйн Роулинг из дома Тюльпанов! Рассказывай, из какого ты отряда и что случилось!»

Слова Двэйна подействовали на него словно магия, он вдруг очнулся и бросился к его ногам: «Герцог тюльпанов! Герцог тюльпанов! С тобой мы наконец-то спасены!»

Двэйн, еле сдерживая свой гнев, стиснул зубы и поднял его: «Что, черт возьми, произошло!»

«Восточная крепость … Восточная крепость пала …», — зарыдал командир «Генерал Домингес умер … мы потерял крепость … враг преследует нас …».

Двэйн сердито отшвырнул труса, а затем подробно расспросил другого солдата, который к счастью все рассказал.

Узнав все подробности, Двэйн нахмуренно оглянулся вокруг.

«Потеряли крепость … Драконы? Этого не может быть! Мы не можем потерять крепость, внутри слишком много ценностей! Если они не добрались до склада оружия и провианта, то у нас еще есть шанс нанести удар!»

Он глубоко вздохнул и посмотрел по сторонам: с обеих сторон летели сто всадников грифонов…

Кто бы мог подумать, что его план окажется безупречным…и грифоны сыграют важную роль!

Покачав головой, Двэйн снова встал.

«Сылейтелин! Всадники, ваша цель — северная крепость!» Договорив, он ринулся к борту и скинул халат: «Я лично возглавлю отряд!»

Он крикнул Гаргамелю: «Всадники вперед! Я передаю корабль под твое управление. Необходимо во что бы то ни стало уничтожить склад, оставшийся в захваченной крепости!»

Двэйн спрыгнул и со свистом полетел высоко вверх, как ураган мимо них пронесся грифон с темными крыльями.

Двэйн приземлился прямо на спину грифона.

Этот грифон был намного больше и сильнее, чем остальные, с черными блестящими крыльями, острыми когтями и сияющими глазами.

Хотя у него не было времени выращивать грифонов, как у обычных людей, но он смог приручить его с помощью магии!

Пусть Двэйн и лишился своих магических способностей, но он давно сделал грифона своим питомцем, поэтому, несмотря на то, что Двэйн теперь не обладал магической силой, он мог на нем летать.

Спокойно усевшись на спину грифона, Двэйн свистнул и, вместе с сотнями других всадников, полетел вперед, выстроившись в ряд.

Он высоко поднял копье Лонцзинус, еще раз свистнул и повел всадников за собой!

Услышав свист, грифоны расправили свои крылья и очень быстро оказались у крепости!

Не в силах громко говорить Двэйн только сделал несколько жестов, которые всадники сразу же поняли.

Один за другим они сняли кожаные чехлы с грифонов и надели специальные поводья…

Наконец, грифон Двэйна издал первый громкий крик, и сто грифонов позади него взревели в ответ. Звук распространился вокруг!

Они направились вниз к крепости!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 613. Заклятые враги**

Попав в крепость, орки начали очищать поле боя, несколько отрядов направились тушить пожар.

Предводитель племени орков, отвечавший за Восточный фронт, Байсытин в железных доспехах прибыл на заготовительный склад.

Несколько огромных амбаров были наполнены доверху, а пол залит кровью солдат после вчерашней бойни. Именно это место люди защищали до последнего, хотя некоторые склады уже были разрушены.

Об этом ему доложили воины-орки под его командованием. Люди до конца сопротивлялись, в отчаянии они пытались сжечь склад, но, к сожалению, план не удался, потому что прилетели драконы, которые использовали водную магию и потушили огонь до того, как он мог распространиться.

За пределами склада на земле повсюду лежали сотни трупов, многие растерзанные в клочья, но некоторых можно было узнать по форме. Высокопоставленного командующего, например, по доспехам превосходного качества, одежде, оружию и другим предметам.

Жаль, что некоторым солдатам орки размозжили черепа, поэтому их лица невозможно было узнать.

«Уносите», — холодно сказал командующий орков.

Окруженный своими подчиненными, он вошел в первый склад, и его безразличное лицо стало восторженным и взволнованным!

Сотни орков позади него открыли рты, ошарашено глядя на склад.

В этом огромном складе хранили различную еду, крупы в мешках, сваленных в кучу, вяленое мясо и несколько огромных бочек в углу. Орки почувствовали различные запахи еды. Командующий пошел вперед, воткнул меч в бочку, и оттуда потекла благоухающая жидкость. Он попробовал ее и радостно закричал: «Вино! Хорошее вино! Бог свидетель, я никогда не пробовал такого вкусного вина!»

Остальные орки, как рой пчел, подлетели к бочкам и начали жадно пить. Их предводитель громко крикнул: «Болваны! Мне оставьте!»

Пинком он сбил с ног одного из орков и разъяренно добавил: «Не смейте что-то забирать себе! Приказываю двум отрядам собрать повозки из досок и все это погрузить туда!»

Его злое лицо снова изменилось, сколько же еды им досталось!

С таким складом они смогут пол года кормить 100 000 орков!

Вскоре два отряда орков поставили охранять склад, а предводитель со своими подчиненными пошел проверять другие склады. Чем больше он видел складов, тем сильнее радовался!

В других оказалась не только еда, но и куча корма для лошадей. Некоторые склады были наполнены оружием из чугуна и доспехами. Хотя доспехов размер не подходил для орков, но они могли все это заново переплавить и отдать гномам для производства нового оружия!

«Перегружайте! Черт побери, теперь это все наше! Больше мы не будем завидовать доспехам всадников волков! Ха-ха-ха!» — орк оглушительно рассмеялся.

«Господин …ты хочешь спрятать эти вещи от эльфов?» — вдруг произнес один из орков.

«Хм…», — невольно задумался предводитель. Конечно, он хотел присвоить все себе, но испугался Лосюэ. «Ладно! Эльфов мало, поэтому не придется делиться с ними слишком много».

Пока орки делили добычу на складе, эльфы вошли в город. Лосюэ вместе со своими помощниками все еще оставался на берегу реки к северу от города, он издалека наблюдал, как война постепенно прекращалась. Наступили сумерки, огонь везде затух и поднимался лишь черный дым.

«Мы его захватили», — Лосюэ мягко улыбнулся. «Карательный отряд вернулся?»

«Да, король», — старейшина поклонился.

«Очень хорошо. На этот раз они хорошо поработали. Не следует обращаться с ними жестоко, будут времена, когда они еще пригодятся». Лосюэ пренебрежительно ухмыльнулся: «Орки громко кричали, когда прорвались внутрь? Хм, не будем обращать внимание на их безмозглость. Пусть эльфы отправятся на юг, чтобы помочь преследующим отрядам. Эльфы первые вошли в город и взяли под контроль оборонные укрепления! Не беспокойтесь об орках, которые разграбляют склады».

Лосюэ посмотрел на растерянное лицо Лохарта. Он вдруг смягчился и спокойно сказал: «Я знаю, ты плохо себя чувствуешь, но это война, и ты поедешь за мной».

Лохарт с мрачным лицом посмотрел на него: «Я до сих пор не понимаю, почему ты меня не убил!»

Его взгляд пронзал остро, как нож: «Если ты думаешь, что я покорюсь тебе, то это абсолютно невозможно! Чем дольше я с тобой, тем больше о тебе знаю!

Однажды я найду способ сбежать. Когда придет время, ты обо всем пожалеешь! Так что лучше убей меня сейчас!»

Лосюэ некоторое время помолчал, потом посмотрел в глаза Лохарту и спокойно сказал: «Я…не боюсь смерти, едва ли это настоящее мужество. Настоящий признак мужества это продолжать жить, когда охватывает отчаяние. Запомни мои слова, Лохарт».

Не дожидаясь реакции Лохарта, Лосюэ отдал приказ: «Очистить город. Если поймаете пленных, не дайте оркам их убить. Всех пленных доставить в наш лагерь».

Лосюэ покачал головой: «Раз мы захватили крепость, нам не нужно беспокоиться о еде. Расскажите об этом оркам, если кто-нибудь осмелится снова убить пленников ради еды, я лично сдеру с него шкуру».

Услышав приказ, Лохарт проскрипел зубами и прошептал «спасибо».

«Не благодари меня, пойдем в город».

Стемнело. Орки отправили большое количество солдат вывозить на тележках еду со склада в свой лагерь.

По приказу Лосюэ собрались все летающие эльфы, готовые отправиться на юг на помощь всадникам волков.

Собрали около 3-5 тысяч оставшихся в живых и раненых пленных. На самом деле пленных должно было быть больше, но жестокие орки убили многих людей, не дождавшись приказа Лосюэ. Так или иначе, у орков нет привычки оставлять пленных в живых.

Лосюэ не задержался в городе надолго, он показательно прошелся вокруг и вскоре вместе со своими приближенными пересек реку и вернулся на север. В городе остались лишь основные силы орков и часть эльфов.

Как раз когда появились первые лучи солнечного света, преступный народ приготовился отдыхать после тяжелой ночи. В этот момент на стене все еще находилось несколько эльфов, готовящихся отправиться на юг…

Внезапно в небе раздался резкий свист! Как будто кричали хищные птицы. Звук не только резал слух, но и заставлял с какой-то магической силой сердце биться чаще!

Вместе со свистом появился оглушительный крик, распространившийся повсюду!

Звук донесся до лучников на стене, многие, услышав его, вдруг заволновались. Эльфы изменились в лице, некоторые побледнели и упали в обморок.

Перепуганные звуками, солдаты преступного народа уставились на небо, они увидели ужасные тени с огромными крыльями, которые летели на них сверху!

«Враг! Вражеская атака !!!» — взревел орк на стене, но его мощный крик вскоре превратился в жалобный вой!

Двэйн летел впереди, его грифон пролетел над стеной, его острые когти легко пронзили орков и их окровавленные тела упали на землю!

Остальные грифоны позади них закричали, этот звук разнесся по всей крепости!

Самыми первыми среагировали летающие эльфы, они тут же поднялись в небо, чтобы принять бой, но все грифоны устремились вниз. Перелетев стену и защитные укрепления города, они сбивали всех орков. Эльфы смогли разглядеть облик врага!

Неужели это …воздушные войска людей?

Как это так?!

Всадники были одеты в доспехи, с мечами и арбалетами в руках, верхом на огромных крепких грифонах, у которых когти и клыки были как крюки!

Их облик заставил многих эльфов почувствовать надвигающуюся угрозу.

В это время Двэйн приземлился на городскую стену, которая была захвачена отрядом из грифонов. Осмотрев обстановку в городе, Двэйн фыркнул: «Отряд слева вместе со мной отвлекает их внимание. Отряд справа, вы должны сжечь наши склады!»

Его грифон расправил крылья и полете по городу первым!

Несколько эльфов тоже взлетели навстречу Двэйну, но быстро отступили, держа в руках луки и стрелы. Некоторые эльфы приготовились к битве на мечах и врукопашную.

Двэйн внезапно похлопал грифона по шее …

Он расправил крылья, посмотрел в небо и издал свой крик. Эльфы вокруг побледнели и упали в обморок. Те, кто находился в небе, тоже упали на землю.

Это потрясло преступный народ!

Кто бы мог подумать, что крик грифонов обладает такой силой?!

Двэйн без колебаний сел на грифона и помчался с невероятной быстротой. Длинное копье в руке пронзало всех эльфов на его пути, а острые когти грифонов яростно разрывали тела!

Еще больше эльфов спешно устремились в небо, но столкнулись с отрядом грифонов. Эльфы, которые бросились вперед, внезапно вздрогнули и упали с неба на землю!

Из-за пронзительного крика грифонов многие эльфы бросили оружие, чтобы закрыть обеими руками свои уши.

Отряд грифонов тут же пронесся мимо группы эльфов. Затем послышались крики, и повсюду хлынула кровь…

На этот раз всепобеждающие воздушные войска эльфов напоминали овец, разорванных стаей львов.

Двэйн взмахом копья забрал жизни как минимум четырех эльфов.

Когда он снова поднялся наверх, то увидел повсюду своих всадников и беспорядочно движущихся эльфов. То и дело проливалась чья-то кровь…

«Конечно! Крис не обманул меня, сылейтелин — враг эльфов!»

«Поэтому демоны и создали сылейтелин, чтобы бороться с эльфами, способными летать. У грифонов есть врожденное магическое свойство — простой человек приходит в ужас, когда слышит их крик, а демоны и орки теряют над собой контроль. Их острые когти легко разрывают крепкие доспехи, однако, это не главное … причина, по которой сылейтелин опасен, заключается в том, что грифоны — заклятые враги эльфов!»

Несколько месяцев назад, когда формировался отряд, Крис секретно сказал Двэйну:

«Рев грифона — самое страшное оружие против эльфов, потому что они впадают в панику и теряют над собой контроль. Но при столкновении с эльфами эта магия становится сильнее в несколько раз! Структура тела эльфов похожа на структуру демонов и людей, но мы совсем не понимаем, почему крик грифонов наносит такой большой ущерб эльфам. Однако позже появились предположения, что это связано с остроконечной формой ушей эльфов! "

«К тому же…во время сражения ты обнаружишь кое-что удивительное…сейчас я тебе не скажу. Ты все узнаешь во время битвы».

«Хм…»

Доспехи одного из эльфов проткнул своими когтями грифон, затем откусил одно из его крыльев! Полилась кровь…

Грифон как будто почувствовал вкус крови.

В этот момент эльфы в небе упорно боролись, грифоны продолжали кричать, в результате чего те теряли свою боевую мощь. Только некоторые высокопоставленные воины все еще пытались сопротивляться.

Эльфы теряли свое превосходство в воздухе, когда там появлялись грифоны!

Грифоны двигались стремительно, не уступая проворным эльфам. Они были намного сильнее, чем эльфы, имели более крепкие тела, мощные крылья и жестокий нрав!

Даже самые сильные эльфы теряли голову от крика грифонов, и оставалась только 10-50% их боеспособности.

Со всех сторон лил «кровавый дождь». Эльфы, полетевшие наверх принять бой, почти сразу же погибали!

Орки внизу, глядя как умирают эльфы, могли только беспомощно реветь — орки не могли летать и плохо владели луками и стрелами.

Наконец примчались предводитель племени и старейшины. Когда он в гневе собирался приказать большому количеству воинов выйти на поле битвы, один из старейшин возле него испугался, увидев появление врагов в небе. Он схватил предводителя, показал трясущимися пальцами в небо и громко закричал:

«Сылейтелин! Сылейтелин! Это сылейтелин демонов!»

Этот пронзительный и испуганный крик услышали эльфы вокруг.

Они впервые за многие годы увидели настоящий сылейтелин демонов. Благодаря древним записям большинство эльфов знали, что мощный воздушный отряд древних демонов был для них большой угрозой!

Поэтому, услышав старца, эльфы поменялись в лице…

Двэйн сверху увидел как внизу вокруг одного человека столпилось несколько эльфов. Неужели это их король?

Он спустился вниз и увидел, что это не Лосюэ. Двэйн успокоился, так как не был готов к битве с ним.

Он рассек воздух копьем, сильно ударил грифона и полетел вниз!

Предводитель племени и старейшина были ошеломлены. Войны возле них приготовили оружие, чтобы дать отпор, но вдруг раздался крик и передний ряд эльфов потерял сознание!

У других внезапно закружилась голова. Звук будто проникал в душу, и они сходили с ума.

Но …лишь на мгновение и этого было достаточно!

Двэйн прильнул к спине грифона, под мощным напором копье задрожало, и он пробил грудь эльфа в прекрасных доспехах! Этот эльф жалобно крикнул и упал вниз!

Два грифона тут же бросились вперед, убивая всех слева и справа …

Эльфы внизу громко кричали от страха, ведь тела их товарищей падали на землю!

Этот эльф по силе принадлежал к эльфам высокого уровня (равнозначно всадникам 7-8- уровня)

«Патриарх!»

Двэйн снова поднял свое копье и указал на эльфов на земле. Позади него более десяти всадников расправлялись с врагами. Двэйн сделал глубокий вздох и яростно закричал!

«Сылейтелин!»

Дюжина всадников за его спиной в голос закричали:

«Сылейтелин!»

«Сылейтелин!»

Этот крик немедленно донесся до эльфов внизу. Видя, что Двэйн снова бросился вниз со своим отрядом, старейшина в страхе закричал:

«Эльфы! Оставить позиции! Бегите!»

Он безумно закричал на окружающих его товарищей: «Убирайтесь отсюда! Сылейтелин — наш заклятый враг! Не рискуйте своими жизнями!»

Бум!

Старейшина приказал эльфам в небе, которые застыли в страхе от крика грифонов, быстро уходить.

Орки потрясенно смотрели как гордые эльфы разбегались повсюду как кучка тараканов.

Хотя рев грифона не слишком сильно влиял на орков, но похоже, что даже безжалостные воины эльфов, столкнувшись с таким сильным врагом, становились хрупкими как рисовая солома.

Двэйн думал про себя, глядя на всю ситуацию: как жаль, что у нас слишком мало людей. Если бы нас было больше, не исключена возможность, что мы вернули бы крепость!

Ему на глаза попался вдалеке склад, объятый огнем!

Огонь был повсюду, дым поднимался вверх. Со стороны склада выскочили всадники, разгоняя орков.

Через мгновение все склады горели, густой дым застилал небо. Двэйн наконец вздохнул с облегчением: «Готово! Отступаем!»

Двэйн был доволен исходом битвы: благодаря преимуществу в воздухе, они убили много эльфов и достигли результатов.

Только они собрались уходить, как с севера послышался протяжный рев!

Это был более пугающий и мощный звук, чем крик грифонов!

«Что там? Драконы!» — Двэйн посмотрел на север.

По-видимому, враги решили снова прислать тех драконов, что вчера штурмовали город!

В борьбе с эльфами грифоны непобедимы, но не для драконов…

Двэйн не имел права мешкать, поэтому спешил уводить людей на юг… Однако, рев становился все сильнее.

Двэйн оглянулся и увидел в небе несколько темных теней драконов, которые приближались с удивительной скоростью!

Нет! Драконы летели намного быстрее, чем грифоны!

У Двэйна душа ушла в пятки, затем он резко закричал: «Два отряда слева и справа направляйтесь на юг к кораблю! Повинуйтесь приказу!»

Он усмехнулся, развернул грифона и бросился к драконам!

Драконы? Хм, он видел бога драконов, поэтому этих совсем не боялся!

Двэйн держался самоуверенно на грифоне, который издал величественный крик.

Рев дракона прозвучал как гром среди ясного неба! С надменной могущественной силой!

Этот дракон в несколько раз сильнее тех, что преследовали Двэйна и его отряд!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 614. Народ в тревоге**

Двэйн застыл в воздухе, глядя на черных драконов, летящих с севера. Их огромные фигуры резко остановились, когда услышали рев дракона.

Драконы стали летать вдалеке, посматривая на человека перед собой …

Они ясно почувствовали силу дракона в теле Двэйна. Это самый настоящий дракон, который был намного сильнее их! Вероятно, это золотой дракон королевской семьи…

Дракон обладал древней и благородной энергетикой. Черные драконы не чувствовали силу такого уровня.

Они сразу впали в оцепенение от внезапного рева Двэйна.

«Какая сила! Это золотой дракон? Но …очевидно же, что он человек. Неужели он действительно золотой дракон?»

Никто, кроме золотого дракона, не обладал такой чистой и мощной силой! Чувствуя силу Двэйна, они невольно опустили головы.

В этом и есть разница между драконами разного уровня, глубоко внутри они все почитали представителей королевского рода.

Двэйн гордо сидел на грифоне, крепко схватив его за загривок одной рукой и слегка поглаживая и успокаивая второй рукой, потому что даже грифон испугался и забеспокоился, почувствовав такую силу.

Двэйн поднял копье «Лонцзинус» и с силой острием копья начал создавать воздушный вихрь, который с бешеной силой направился вперед.

Один из драконов попал в вихрь и отлетел в сторону!

Двэйн с копьем в руках злобно уставился на драконов, которые не знали как поступить. Он глубоко вздохнул и громко закричал, но из его рта вырвались какие-то странные звуки, похожие на язык драконов!

«Проваливайте! Нежели вы осмелитесь бросить вызов представителю королевского рода?!», — воскликнул Двэйн.

Драконы хотели отступать, но из-за приказа эльфов не могли просто сбежать. Тем не менее они боялись силы Двэйна…поэтому лишь робко на него поглядывали. Драконы тихонько шептались: «Это правда член королевской семьи?»

«Невозможно … в этом мире больше нет золотых драконов …»

«Но этот парень…»

«Если это действительно золотой дракон, то мы ему не соперники».

Пока они спорили, один из черных драконов неожиданно сказал: «Или…давайте пойдем вместе с ним! Я не хочу оставаться здесь и быть порабощенным эльфами».

Все замолчали, раздумывая над его предложением.

«Но … наши сородичи, в том числе молодые драконы, все еще находятся в руках эльфов…»

Черный дракон покачал головой: «Король эльфов рассердится, если мы не будем ему помогать… Не забывайте, что в ярости даже золотой дракон ему не соперник!»

«Тогда просто убьем его? Но вдруг он действительно золотой дракон?»

«А почему выглядит как человек?»

Посовещавшись, они не решили как лучше поступить. Среди всех драконов, черные занимали самый низший уровень и не отличались сообразительностью. Наконец, один из них вылетел вперед, вытянул шею и крикнул Двэйну: «Ваше превосходительство, если вы действительно дракон, пожалуйста, покажите ваш истинный облик! Мы не хотим стать врагами золотого дракона, но и обманутыми тоже!»

«Хм», — усмехнулся Двэйн. Стать драконом он, конечно, не сможет, но…

Он громко рассмеялся, встал на спину грифона, взял копье в руку и произнес какие-то странные звуки!

Драконы от ярости и бешенства резко изменились в лице, когда услышали это!

Два дракона впереди попятились, а потом быстро полетели назад.

«Магический язык драконов! Это действительно золотой дракон! Люди не говорят на магическом языке драконов!»

Несколько черных драконов в ужасе поворачивались и отчаянно сбегали в сторону крепости. Последний черный дракон немного старше все еще нерешительно смотрел на Двэйна. Затем он поклонился и сказал:

«Ваше превосходительство, Золотой Дракон! Мы не смеем идти против тебя, но нас вынуждают эльфы. Мы действительно не ожидали, что в этом мире еще существует золотой дракон. Спаси нас, если это в твоих силах. Эльф слишком силен и наш старейшина покорился ему…поэтому я умоляю тебя, спаси наш клан!»

Договорив, он склонил голову, а затем стремительно улетел.

Двэйн почти дочитал заклинание на магическом языке драконов, но остановился, увидев, что противник отступил. Если бы он продолжил, то показал свой истинный облик. Хотя он мог говорить на языке драконов с помощью блеска императорской слезы, но не мог творить магию.

К счастью драконы привыкли опасаться членов королевской семьи, поэтому сбежали в ужасе. Двэйн вздохнул с облегчением и вытер пот со лба.

«Неудивительно, что крепость быстро захватили, Лосюэ первыми отправил драконов».

Отряд Двэйна нашел несколько бочек горючего на одном из складов, они облили все вокруг и подожгли.

Огромный огонь, который разгорелся из-за горючего, было трудно потушить. Предводитель орков приказал граблями и вениками тушить огонь. Все колодцы недалеко от склада были разрушены, поэтому оркам приходилось бегать за водой к каналам на востоке от крепости.

Яростный огонь сжег многих орков или подпалил им кожу.

Старейшины эльфов поспешили назад, чтобы наколдовать воду, но огромный пожар из-за горючего невозможно было потушить такой магией. Пожар становился лишь сильнее.

Предводитель орков в отчаянии отдал приказ, который привел к смерти многих солдат. Его бесстрашный отряд бросился вперед. Он лично приблизился к складу, стоя в двухстах шагах от него, достал меч и сделал отметку на земле: «Если огонь распространится до этой линии, всем солдатам, которые тушат огонь, отрубить головы!»

Этот бесстрашный отряд изначально состоял из преступников, которые в том числе штурмовали город. Его роль состоит в том, чтобы орки, которые скорее всего погибнут, первыми поднимались на городскую стену и заполняли траншеи, но многие погибли именно во время пожара.

Предводитель орков отправил заградительный отряд.

Впереди орков ждало пламя, а позади блестящие мечи в руках солдат заградительного отряда. Отряду «смертников» пришлось закрыть глаза, стиснуть зубы и войти в огонь.

«Что? Сылейтелин?» — Лосюэ бросился обратно в город, услышав новость. Пожар на складе уже взяли под контроль. Он сильно удивился, выслушав донесение, а затем спросил о черных драконах.

Лосюэ со странной улыбкой посмотрел на бушующее пламя и поднимающийся густой дым. «Ха-ха, кажется, здесь был мой старый друг», — уголки губ Лосюэ дрогнули. «Герцог дома Тюльпанов, Двэйн! Как же ты всех напугал! Сылейтелин! Ты даже смог привести этот легендарный отряд. Неудивительно, что все испугались».

Договорив, Лосюэ, не глядя на пылающие склады, решил идти обратно вместе со своими приближенными.

Но в это время прибыл предводитель армии орков с восточного фронта. Байсытин лично хотел увидеть Лосюэ: «Король, огонь слишком сильный. Прошу тебя, отправь несколько магов, чтобы помочь нам бороться с огнем».

Лосюэ бросил взгляд на орка. Байсытин был весь черный от сажи, волосы на голове обгорели. По выражению лица стало ясно, что он чувствовал себя униженным.

«В этом нет необходимости», — Лосюэ посмотрел на склад: «Мы уже не сможем спасти провиант, но я опасаюсь, что враг нападет на нас в любой момент, поэтому не могу попросту тратить силы магов».

«Но еда …» — выпалил орк.

«Нам хватит продовольствия», — покачал головой Лосюэ. «Мы соберем урожай с пахотных земель уже через два месяца. Нам нужно еще больше стали, будь то доспехи, оружие, мотыга или лопата. На этом складе у людей осталось много доспехов и оружия. В любом случае, эти изделия не сгорят, поэтому мы вернемся, когда огонь затихнет, и соберем остатки стали для переплавки. Что касается других складов, главное, чтобы огонь не распространился дальше…не тратьте жизни своих солдат напрасно».

Орк спокойно смотрел за тем, как Лосюэ удалялся. Сам он остолбенел и не знал что ответить.

«Будьте осторожны, дым виден за сотни метров. Люди могут воспользоваться возможность и нанести нам удар», — Лосюэ отдал приказ командирам их войск и спокойно покинул крепость.

Он шел прямо к городской стене, а потом посмотрел далеко на юг …

Двэйн, ты появишься снова? Тогда нам придется драться!

Двэйн помчался обратно в маленький городок, примерно в 200 километрах к югу от крепости, Акин.

Город Акин изначально был небольшим городом на юге. Перед войной город расширили в соответствии со стандартами городов второго уровня Империи, включая высоту и ширину городских складов и стен.

Во время войны этот город южнее линии обороны стал мощным транспортным пунктом для доставки грузов на фронт Империи. В городе было размещено около 20 000 военнослужащих, но большинство из них занимались провиантом, оружием и транспортировкой.

Больше половины жителей покинули город, когда началась война. Двэйн, прилетев в Акин на своем «архангеле», сразу же почувствовал напряженную атмосферу.

Крепость захватили прошлой ночью, на рассвете сюда прибыли солдаты, которые потерпели поражение. Люди в городе были потрясены, увидев напуганных солдат разбитых войск.

Командир, ответственный за защиту города Акин, немедленно приказал закрыть ворота и начать подготовку к сражению. Но, несмотря на это, известие о разгроме огромной армии ослабило боевой дух людей, как военных, так и гражданских.

Сбежавшие солдаты сообщили, что крепость захватили, армию разбили, а главнокомандующий Домингес погиб!

Люди были в смятении. За стенами города лежало несколько трупов. Говорили, что это солдаты, которых убил командир города Акин за то, что те распространяли известие о поражении армии империи.

Когда прибыл Двэйн, город уже приготовился к атаке. К счастью, на его корабле висел флаг, иначе солдаты, никогда не видевшие кораблей, подумали бы, что это

какое-то чудовище.

Испуганные жители успокоились, когда увидели Двэйна и флаг дома Тюльпанов. Это произошло благодаря его впечатляющей репутации и славе.

Для Двэйна приготовили казармы и специальную резиденцию. Солдаты и гражданские лица в городе были естественно удивлены, увидев корабль. Двэйн специально распространил новость, что на корабле несколько сотен магов, чтобы жители города еще больше успокоились!

Как хорошо, что с ними маги! Теперь им нечего бояться!

Отряд грифонов разместили в отдельных казармах. Двэйн приказал 300 своих солдат охранять территорию вокруг, чтобы никто из посторонних не мог войти.

После этого Двэйн приказал отправить две тысячи кавалеристов, по десять человек в каждом отряде, через город с флагом дома тюльпанов в руках, а затем на север, восток и запад.

Их задача состояла в том, чтобы собрать солдат после захвата крепости и передать приказ Двэйна: «всем беглым солдатам вернуться в город, независимо оттого, к каким вы принадлежал войскам!»

Солдаты спасались бегством от строгого суда империи, боясь наказания за поражение. Солдат, командующий или главнокомандующий обязаны защищать город. В случае неудачи, они не должны отступать до последнего, иначе их ждала смертная казнь!

Двэйн отправил людей с приказом лично от имени герцога дома Тюльпанов: «все солдаты должны вернуться в город Акин, никто не подвергнется наказанию за поражение в битве!»

Две тысячи кавалеристов отправились в путь. Меньше, чем за день в город вернулось множество беглых солдат.

Двэйн принял личное командование городом. Сначала он приказал раздать оружие 20 000 солдатам и пройти к городской стене, чтобы подготовиться к нападению. Потом он приказал подготовить казармы, продовольствие и припасы для беглых солдат.

Он также послал нескольких всадников грифонов патрулировать вокруг города Акин.

Этот хаос продолжался два дня. Города Акин располагался слишком близко к крепости, которая находилась в 200 километрах, это расстояние можно было преодолеть за сутки.

За последние дни в город непрерывно стекались все беглые солдаты из разных отрядов. Некоторые солдаты не могли найти своих командиров, а некоторые не могли найти свои войска.

Двэйн смело взялся за дело и переформировал войска.

Хотя солдаты горевали по умершим товарищам, но реальная ситуация оказалась хуже, чем предполагалось, в бою погибло более 100 000 солдат. Главная причина сокрушительного поражения заключалась во внезапном нападении драконов на людей. Драконы уничтожили весь город и солдат, измотанных за много дней, а так же разрушили городские ворота.

Когда орки вошли в город, отряды сторожевой службы потеряли преимущество на стене и не смогли справиться с натиском орков.

Можно сказать, что это было сокрушительно поражение. На самом деле в тот момент в городе находилось 20-30 тысяч солдат, а не 100 тысяч, потому что большая часть солдат спала, когда орки посреди ночи захватили город. Они пытались сопротивляться, но увидев летающих над городом драконов и орков, солдаты просто испугались и разбежались в разные стороны.

Двэйн знал, что во время войны солдаты часто разбегаются в страхе, поэтому он не мог их упрекать. В конце концов, во время войны такие странные и удивительные вещи происходят со многими людьми.

Например, во время Фэйшуйской битвы, и вообще такое встречается нередко.

За несколько дней в городе были собраны новые войска, изначально собралось всего 20 тысяч, но потом это число возросло до 100 тысяч.

Все эти дни они находились в напряжении, боясь, что противник воспользуется возможностью и нападет на них. В конце концов, в городе было не так много людей, учитывая, что большая часть из них это беглые солдаты, что пережили разгром.

Даже Двэйну пришлось признать, если преступный народ продолжит двигаться на юг, то многие опять сбегут.

Он все-таки не всемогущий и может доверять лишь своим пятистам кавалеристам и ста магам. Они должны помешать преступному народу

продвигаться на юг, собрать всех воинов святого уровня и оказать сопротивление, чтобы защитить город Акин.

Если в битву вступят воины святого уровня, то едва ли преступный народ сможет дать им отпор. По крайне мере им не под силу остановить только Лосюэ, которого не смогли одолеть Хуссейн и Родригез.

К счастью, преступный народ, кажется, довольствовался завоеванной крепостью и совершенно не собирался идти на юг.

Во время патрулирования всадники увидели в окрестностях орков-наездников волков. Только орки будто получили приказ и сразу отступили, увидев в небе грифонов.

Несколько дней Двэйн трудился не покладая рук, стараясь переформировать новые отряды, собранные из 70 000 или 80 000 беглых солдат. Однако, не хватало командующих первого ранга. Именно они — единственная сила, способная противостоять нападению драконов, но большинство погибло во время сражения. Эти войска потерпели поражение, потому что было убито слишком много командиров и не хватало сильного командования.

Прошло несколько дней. Двэйн каждый день отправлял грифонов патрулировать местность, а сам напряженно ждал.

Наконец на шестой день прибыло подкрепление.

Сначала он сам отправился на север, чтобы собрать подкрепление с северных районов в городе Акин. По реке к ним прибыло подкрепление из 14 000 солдат.

Наконец на десятый день в город Акин прибыло 16 000 солдат из военной академии вместе с Яроллом. Во время пути до них дошла новость о захвате крепости. Яролл хотел добраться до города как можно быстрее, поэтому бросил весь провиант.

Двэйн был доволен быстрой реакцией Яролла, в такой момент провиант совсем не важен. Самое главное быстрее добраться до города, иначе, если город захватят, все районы южнее окажутся в опасности! Тогда преступный народ станет стремительно продвигаться вглубь империи!

Подкрепление прибыло в маленький город Акин, Двэйн снова собрал армию более 150 000 человек. Жители города постепенно успокаивались, глядя на то, как пребывают войска империи.

В это время Двэйна мучил один вопрос. Почему преступный народ сразу же не направился на юг, когда захватил восточную крепость? Почему они упустили эту возможность?

Победа на восточном фронте, очевидно, произошла благодаря Лосюэ! С его опытом и мудрость он не мог не увидеть эту возможность!

Он чего-то выжидает…но чего?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 615. Хватит ли храбрости?**

«Сильнее! Толкай! Сильнее!» — кричал командир.

В городе Акин у городских стен устанавливали катапульты. Солдаты бегали взад и вперед с оружием и таранами, чтобы подтолкнуть тяжелые катапульты ближе к стене и установить у ворот.

Обозные войска сняли все деревянные доски и сделали из них большое количество простых деревянных щитов.

Солдаты знали, что в любой момент могут начаться боевые действия, потеряв крепость на восточном фронте, город Акин оказался под ударом неприятельских войск. Отряд орков и всадников волков могли пройти на юг по равнине и дойти до Акина за два дня!

Хотя враг не предпринимал никаких действий, но герцог Тюльпан был прав: судьба всегда должна быть в твоих руках. Нельзя просто надеяться, что противник не пойдет на юг, поэтому он должен был как следует подготовиться.

Несмотря на строгий контроль, солдаты не жаловались, так как, в конце концов, понимали, что делают это ради своей безопасности.

Недалеко от города Акин располагался небольшой холм. Двэйн отправил туда людей, чтобы срубить несколько десятков деревьев. На склоне холма была возведена смотровая площадка, с которой можно увидеть все вокруг на несколько километров. Это играло большую роль в защите города Акин. Хотя в небе летали грифоны, но их была всего лишь сотня, поэтому они могли что-то просмотреть.

Город кипел, солдаты и жители города сплотились воедино, чтобы подготовиться к битве.

Люди заколотили городские ворота деревянными столбами, чтобы еще сильнее укрепить. Все плотники в городе не спали несколько дней, выполняя работу.

В резиденции временного главнокомандующего Двэйн обсуждал ход военных действий с курсантами военной академии, а также с несколькими местными командирами и командирами, которым удалось спастись во время битвы у крепости.

Во время сокрушительного поражения многие выдающиеся командующие погибли, как и командиры, превосходно владевшие боевыми искусствами,

которых уничтожили той ночью драконы. Что касается тех, кто сбежал … честно говоря, Двэйн не особо думал об этих людях.

Он мог понять обычных солдат, которые сбежали во время битвы, но не командующих! Как это командующий не может собрать свои войска, контролировать ситуацию и эффективно управлять? Двэйн принял к себе несколько таких командующих, но совершенно поменял о них свое мнение.

Видимо… существуют как великие герои, так и трусы. Некоторые солдаты даже не успели переодеться в форму, а другие попросту бросали свои отряды, и бежали куда глаза глядят.

Смешно то, что эти беглые командиры, завидев Двэйна, нагло просили снова дать им войска. Двэйн тут же им отвечал: «Ваши войска уже разбиты. Вы сбежали и бросили своих солдат умирать. Вы действительно хотите снова командовать?»

Чепуха!

В результате Двэйн не посмотрел на звания и отправил командиров, струсивших в решающую минуту, в войска тыловой службы.

Он принял на себя командование восточным фронтом, поэтому получил все соответствующие полномочия. К счастью, в этой суматохе никто не выяснял законны ли его действия.

Он отправил несколько срочных документов в военное министерство. Стало известно, что новость о захвате крепости потрясла министерство, а принц-регент сильно разозлился. Одна за другой в Акин полетели срочные бумаги, которые означали одно: Двэйн, ты получишь все, что хочешь, деньги, людей, что угодно! Империя удовлетворит твои любые требования! Лишь бы защитить город Акин! Ни шагу назад!

Потому что на севере от империи располагались сплошные равнины!

«У нас еще есть несколько проблем», — Габриэль вытер лицо горячим полотенцем. Хотя он выглядел уставшим, но глаза блестели. Молодой человек впервые столкнулся с такой ситуацией на войне.

Габриэль с силой бросил полотенце и сказал Двэйну: «Господин, катапульты из складов были установлены на городской стене, но у нас возникло несколько проблем. Во-первых, нам не хватает опытных артиллеристов! Чтобы добиться эффективной атаки, у нас должны быть опытные артиллеристы и наводчики, нам не хватает обученных солдат. Сейчас мы спешно их обучаем, но, боюсь, что они не попадут даже в корову с 20 метров. Это во-первых… Вторая проблема намного серьезнее. На складе много стрел, но не хватает стрел для катапульты. Сейчас на каждую катапульту в среднем приходится по два набора стрел. Как только начнется война, я боюсь, что эти резервы быстро кончатся. Тогда арбалетные пушки на стенах станут бесполезны».

Габриэль взглянул на своего товарища и воскликнул: «Были бы это обычные стрелы, их бы сделали местные мастера. Но эти стрелы специально выкованы для этого военного оружия. Мы не можем сделать их сами».

Двэйн кивнул головой и довольно посмотрел на своего брата. Он действительно заслуживает носить фамилию Роулинг, в нем отчетливо проявляются черты графа Раймонда.

Как только он прибыл на поле битвы, то, казалось, будто его переполняют силы.

Глядя в красные глаза Габриэля, Двэйн понял, что он не спал уже три дня.

«Я разберусь с этим. А еще вернулся человек из крепости, генерал Росток приказал как можно скорее привести боеприпасы».

Яролл громко сказал, не дождавшись вопроса Двэйна: «Господин, я осмотрел городские стены. В целом они в отличном состоянии, так как своевременно ремонтировались. Я обеспокоен тем, что, как только война начнется, враг займет холм, который находится у западной городской стены. Они смогут увидеть издалека что происходит у нас в городе. Но из-за нехватки времени мы не успеем его сравнять…»

Двэйн нахмурил брови и постучал по столу: «Это трудная проблема. Подумайте над этим, может быть есть какой-нибудь способ справиться. Если ничего не придумаете, то обратитесь к магам. Однако, это же холм, едва ли его легко выровнять. Если это не сработает, установите несколько катапульт на западе города».

После доклада Яролла, встал молодой стройный командир с каштановыми волосами. Двэйн взглянул на него, неужели это Кира? Хм, да, это один из его студентов военной академии.

«Мой господин, в казармах все по-прежнему спокойно. Мы направили большое количество командиров, чтобы реорганизовать войска из беглых солдат, как вы и приказали. Но …», — юноша вдруг замолчал.

«Что?» — фыркнул Двэйн.

«В последние несколько дней постоянно появляются командиры, которые говорят о поражении армии, а некоторые забегают в казармы и требуют вернуть им право командования переформированными войсками».

Хлоп!

Двэйн хлопнул по столу и злобно закричал: «Негодяи! Они потеряли свои войска из-за трусости и снова хотят командовать?»

«Да, господин», — сказала Кира. «Некоторые из них имеют высокие звания и принадлежат к Ураганному легиону. Хоть вы и главнокомандующий, но не имеете права отстранять командующих Ураганного легиона. Еще есть те, кто требуют генерала Ростка…»

«Прогоняй их!» — усмехнулся Двэйн. «Эти трусы не посмеют пойти к Ростку! Они потеряли крепость и генерал теперь не находит себе места от гнева. Они горе-вояки, разве смогут пойти к генералу? Хм…»

Он внезапно понизил голос, посмотрел на Киру и сказал: «Я хочу отдать вам приказ…но не знаю, хватит ли у вас смелости исполнить его!»

Глаза Двэйна вспыхнули странным светом, а губы растянулись в улыбке.

«…», — Кира взглянул на Двэйна и глубоко вздохнул: «Хватит!»

«Хорошо!» Двэйн откинулся на спинку кресла и сказал: «Прогоняйте тех, кто снова придет в казармы что-то требовать! Если они не будут уходить, то пригрозите им палкой! Если и после этого они вздумают скандалить…» Сказав это, он специально сделал паузу, а затем холодно сказал: «Я даю вам право казнить того, кто нарушает дисциплину, будь то солдат или командир! В любом случае ответственность буду нести я!»

Договорив, Двэйн схватил со стола бумагу и кисть, и быстро написал специальный указ о наделении полномочий. Затем он передал бумагу Кире и холодно улыбнулся, раздумывая, хватит ли парню на это смелости. Все-таки эти убийства вызовут всеобщее недовольство людей, несмотря на то, что Двэйн обещал нести за это ответственность!

Молодой Кира промолчал, но решительно принял военный приказ Двэйна и вышел.

Двэйн довольно кивнул, у этого молодого человека хорошие задатки!

Он потер напряженный лоб, за эти несколько дней он тоже сильно устал.

Взглянув на людей, он воодушевился и выслушал донесения других командиров о казармах и обороне города.

В этот момент дверь резко открылась с хлопком, и в комнату внезапно ворвался какой-то человек.

Со спокойным выражением лица, но запыхаясь, быстро шел этот человек.

«Атрун, что случилось!» — грубо сказал Я ролл.

Оказывается, это был один из подчиненных Двэйна, Атрун Зала.

«Господин», — Атрун тут же поклонился и быстро заговорил: «К городу приближается отряд волков!»

Услышав это, все в комнате тут же подскочили.

Атрун продолжил говорить: «Всего двадцать всадников. Мы тщательно все проверили, поблизости нет других отрядов противника. Похоже, они прибыли не для захвата города, а для переговоров!»

«Переговоров?» — фыркнул Двэйн.

«Да, господин». Атрун добавил: «Вместе с этим отрядом волков прибыли около трехсот человек … судя по одежде и внешнему виду, это наши солдаты, может быть, военнопленные!»

На пятнадцатый день после падения восточной крепости, грифоны принесли новость, что отряд волков, высоко подняв флаг империи, прибыл вместе с военнопленными.

Все это время до самого Акина они находились под наблюдением всадников грифонов. Главнокомандующий преступного народа отправил личное письмо главнокомандующему города Акин!

Когда отряд орков на волках прибыл к городу, войска сторожевой службы на городских стенах напряглись. Солдаты крепко схватились за свои оружия и злобно смотрели на своих врагов.

Однако отряд остановился в двухстах шагах от города и больше не двигался вперед. Страшные орки на огромных волках держали в руках длинные копья и смотрели на солдат ледяными глазами.

Двэйн лично хотел провести людей в город, триста военнопленных выстроились к городским воротам, а орки оставались на месте.

Эти триста человек действительно оказались их солдатам, которых пленили орки.

Некоторые были ранены, броня и оружие естественно отсутствовали. На них на всех были надеты простые халаты.

Но больше всего Двэйна удивило то, что среди военнопленных он увидел знакомого человека.

Лохарт!

Лохарт вернулся в город вместе с другими пленными, их тут же увели в город другие солдаты, а Лохарт, увидев Двэйна, протянул ему письмо.

«Ты…жив?» — Двэйн взял письмо, но не стал его сразу читать, а внимательно посмотрел на юношу.

Затем он подошел и обнял молодого человека, похлопал его по плечу и громко рассмеялся: «Лохарт! Ха-ха, я помню о тебе, малыш! Оказывается, ты жив!

Отлично! Я думал, что ты мертв и уже оплакал тебя!»

Лохарт сделал шаг назад и посмотрел на Двэйна, выражение его лица было очень взволнованным, а глаза печальные: «Господин, спасибо за вашу доброту … Пожалуйста, примите это письмо, а затем … я должен вернуться и передать королю ваш ответ».

«Что? Должен вернуться?» — Двэйн в недоумении нахмурился. «Ты не должен уходить! Ты будущее отряда десептиконов, они так горевали по тебе! Раньше я думал, что ты мертв. Теперь, когда ты вернулся, как я могу позволить тебе …»

«Господин», — горько улыбнулся Лохарт, внезапно опустился на одно колено, посмотрел на Двэйна и торжественно сказал: «Господин, пожалуйста, не сомневайтесь в моей преданности! Но король…кажется, он знает вас очень хорошо. Он отправил меня с письмом, потому что никто из орков не говорит на человеческом языке. Я выучил их язык, пока находился в лагере, поэтому он отправил меня в качестве переводчика … и Лосюэ потребовал, чтобы я вернулся. У него 2000 наших военнопленных после захвата крепости. Лосюэ сказал, если я не вернусь…»

Его глаза потускнели.

«Ты хочешь сказать, что Лосюэ отправил тебя передать мне письмо, и если ты не вернешься … то он убьет оставшихся 2000 военнопленных?»

Лохарт кивнул.

Двэйн молча посмотрел на юношу, который долго находился во вражеском лагере. Лохарт выглядел гораздо более зрелым и серьезным, чем раньше. Изначально красивое молодое лицо стало решительным, как у взрослого мужчины.

«Почему?» — прошептал Двэйн: «Почему он так дорожит тобой?»

Последнее время я всегда был с ним, я

«Я не знаю», — Лохарт покачал головой. «Думаю…он относится ко мне иначе, чем к другим военнопленным. Я сам не понимаю что во мне такого особенного. Я всего лишь командир, не обладающий никакой ценной информацией».

Двэйн нахмурился. Все это было странно.

«Здесь не место для разговора», — Двэйн завел Лохарта обратно в город, он последовал, не сказав ни слова. Вокруг столпились люди, оглядывая вернувшегося военнопленного. Лохарт шел вперед, сжав кулаки. Он испытывал угрызение совести.

«Не вини себя». Двэйн внезапно обернулся, посмотрел на молодого человека и сказал: «Ты не виноват, что попали в плен к врагу! Как солдат, ты выполнил свой долг! Ты сражался героически, прикрывал своих товарищей. Быть захваченным в плен после жестокой битвы не стыдно! Лохарт, не опускай голову».

«Но … Я должен был покончить жизнь самоубийством …» , — разрыдался Лохарт.

«Какая глупость». Двэйн покачал головой: «На поле битвы могло произойти все что угодно. Может ли пленник совершить самоубийство, чтобы показать преданность? Это глупо!»

Двэйн внезапно горько улыбнулся: «Хотя … я не знаю, почему Лосюэ так сильно ценит тебя, но он не даст тебе умереть, даже если ты захочешь».

Как только он сказал это, тоска Лохарта немного рассеялась. Двэйн привел его в резиденцию и решил поговорить один на один.

Лохарт сразу же рассказал как попал в плен, а потом всегда находился рядом с королем. Он подробно рассказал обо всех событиях за это время, ничего не скрывая, и даже об особом отношении к нему Лосюэ. Он не беспокоился о том, вызовут ли эти слова подозрения у Двэйна.

Наконец, они заговорили о захвате крепости: «Весь план военной операции был придуман Лосюэ.

В день битвы на реке они специально переправились через реку, чтобы привлечь внимание наших кораблей и уничтожить их, убрав самое большое препятствие для переправки через реку … "

В конце концов, Лохарт снова заплакал: «Господин, я каждый день вижу, как погибают мои товарищи, а я не могу им помочь…я чувствую свою вину!»

Двэйн задал ему еще несколько вопросов. Когда Лохарт заговорил об управлении военными делами, он отметил четкий, методичный и умный подход Лосюэ.

Двэйн удивился и специально задал ему несколько других вопросов, он понял, что молодой юноша за несколько месяцев пребывания в лагере противника превратился в совершенно другого человека. Он говорил о войне просто, уверенно и со знанием дела!

«Ты … многому научился у Лосюэ», — внезапно вздохнул Двэйн.

«Да … многому». Лохарт склонил голову. «Я не знаю почему, но король хорошо ко мне относится. Он даже обсуждает со мной многие вопросы, о которых я потом размышляю. Как будто он намеренно обучает меня…он часто обсуждал со мной исторические записи».

Двэйн замолчал, потом натянул улыбку и посмотрел на Лохарта: «Не беспокойся, я не сомневаюсь в тебе. Просто я не могу понять, зачем ему это».

«Господин», — Лохарт покраснел. «Когда я был во вражеском лагере, то размышлял…может мне лучше убить себя …или надеяться до последнего, что смогу вернуться. Но сейчас …»

Лохарт вдруг замолчал от волнения.

Двэйн похлопал его по плечу и прошептал: «Я понимаю твои чувства. Ты только вернулся к своим, но скоро тебе нужно возвращаться обратно к Лосюэ, если ты этого не сделаешь, то умрут твои товарищи».

Сделав паузу, Двэйн вздохнул, глядя на молодое лицо Лохарта. «Я отправил человека сообщить твоей семье, что ты умер… Твои родители здоровы, у твоих братьев и сестер тоже все хорошо. Я решил позаботиться о твоей семье и взял твою сестру в замок Роулингов…»

Лохарт вытер слезы, глубоко вздохнул и гордо сказал: «Спасибо, господин!

Однако, времени мало, чтобы говорить о моей семье. Господин, Лосюэ сказал мне передать вам, чтобы вы прочитали письмо и передали со мной ваш ответ. Я должен вернуться до заката, иначе …»

Двэйн кивнул, открыл письмо Лосюэ и начал читать.

Он увидел на бумаге красиво написанные буквы с завитками, это было удивительно, что эльф так прекрасно владел их письмом.

Двэйн вздохнул, потому что сам он пишет редко и коряво. Единственное, что выглядит красиво это его подпись, потому что, в конце концов, он высокопоставленный человек и должен подписывать много документов.

Содержание письма было такое:

«Двэйну Роулингу, герцогу дома Тюльпанов.

Лично в руки!

Прошло больше четырех лет с тех пор, как мы вместе с вами воевали на северо-западе. Каждый раз, когда я оказываюсь на севере, вспоминаю вас. Я вспоминаю, как мы с вами говорили о прошлом и настоящем, спорили о событиях в мире, путешествовали на северо-западе, наблюдая бескрайние пустыни, зеленые пастбища и заснеженные горы!

Жаль, что сегодня мы враги и не можем поговорить, как раньше.

Помните ли вы о нашей договоренности?

Сейчас я командую сотнями тысяч солдат, и желаю отправиться в поход на юг, как в прежние времена.

Вчера я узнал, что вы отправились на север собирать солдат. Я этому очень рад.

Сейчас мы с вами враги. Тем не менее, я все еще вспоминаю прежние времена, поэтому и пишу это письмо, чтобы пригласить вас лично встретиться. Хотя битва между нашими сторонами все равно состоится, а войны скрестят свои мечи, нам стоит встретиться, как и подобает мужчинам!

Прошу вас, не сомневайтесь в искренности моего приглашения! Я знаю, что вы спокойный и смелый человек, поэтому не посчитаете мою волю глупостью!

Я думаю, что ваше великодушие не знает границ, и вы удовлетворите мою просьбу!

Если вы примете мое приглашение, прошу, не сомневайтесь, что я не причиню вам вред. В ином случае сожгите это письмо.

Лосюэ.»

На этом его письмо заканчивалось, Двэйн немного задумался, а потом снова перечитал письмо.

Лохарт смотрел на его странное лицо, которое не выражало ни злости, ни радости…появилась лишь странная улыбка.

Наконец Двэйн отложил письмо, слегка ударил по столу и рассмеялся!

«Ха-ха! Ха! Ох уж этот Лосюэ! Каков король эльфов!»

Двэйн встал, его глаза блестели: «Он пригласил меня на встречу! Если бы это письмо написал кто-то другой, я бы подумал, что он сошел с ума … Но он … Только он мог такое написать!»

Господин! В письме

Он встал и прошелся по комнате. Лохарт изменился в лице, не обращая внимание на Двэйна, схватил письмо и прочитал: «говорится… Вы не можете пойти!»

Двэйн остановился и усмехнулся: «Почему? Он станет меня презирать, если я не встречусь с ним».

Двэйн взглянул на обеспокоенное лицо Лохарта: «Успокойся, мне не грозит опасность. Это король эльфов … этот Лосюэ … хе-хе!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 616. Встреча один на один.**

Двэйн и Лохарт вместе выехали из города. Он не рассказал о встрече командующим, но предупредил Гаргамеля, чтобы тот прилетел на корабле в определенное время и был готов прийти на помощь.

Что касается самого Двэйна, он не взял с собой ни одного солдата, в одиночку он отправился вместе с Лохартом на север.

«Господин …», — обеспокоенно заговорил Лохарт. «Я все еще думаю, что вы слишком рискуете! Вы — главнокомандующий армией, здесь сотни тысяч солдат, полно гражданских, все важные задачи восточного фронта завязаны на вас!»

Двэйн слегка улыбнулся и посмотрел на Лохарта: «Расслабься, Лохарт. Ты был в плену у Лосюэ, наверняка многое о нем узнал. Но я…знаю его еще лучше. Он слишком гордый. Хотя сейчас мы враги, но я не могу отрицать, что он всегда держал свое слово».

Лохарт подумал об этом и ответил: «Но, господин, даже если это так, вам … вам следовало взять с собой охрану».

«Охрану?», — усмехнулся Двэйн. «Поскольку я направляюсь в логово врага, приводить много людей бесполезно. Если возьму мало, то в случае чего, они не помогут мне. Приведу десятки тысяч, это станет не личной встречей, а битвой».

Еще он подумал, но не сказал: на самом деле охрана его не защитит. Если он будет один и что-то случится, то он просто сбежит. Ему не придется думать еще о других людях.

Они оба тайно покинули город, ничего никому не сказав.

Отряд волков по-прежнему ждал, когда Лохарт и Двэйн выйдут из города. Увидев его, орки тут же насторожились: они уставились на него своими холодными зелеными глазами, наполненные враждебностью, как будто в любой момент набросятся на него, чтобы разорвать.

Двэйн окинул их взглядом, улыбнулся и посмотрел на Лохарта: «Я впервые увидел отряд волков, но давно наслышан о них».

Лохарт, пока был в лагере, немного научился говорить на эльфийском языке, их язык сильно отличался от человеческого. Лохарт не все мог произнести, кроме простых слов и словосочетаний.

В этот момент он сделал два шага вперед, пытаясь загородить своим телом Двэйна, встал напротив командира отряда и сказал ему что-то на эльфийском. Их огромные фигуры были облачены в черные доспехи, но Двэйн рассмотрел серебристо-белые резные узоры на длинных рукоятках мечей и шлемах.

Командир отряда волков некоторое время внимательно осматривал Двэйна, затем холодно фыркнул, повернулся и сказал что-то своим товарищам. Хотя Двэйн не знал их языка, но он почувствовал с каким презрением они на него после этого посмотрели.

Двэйн взглянул на Лохарта, тот ему прошептал: «Господин, они говорят на своем языке, я ничего не понимаю. Я лишь немного говорю на эльфийском».

Позже Лохарт ему объяснил: среди всего преступного народа, у эльфов и волков самые тесные отношения, поэтому многие волки, в отличие от остальных орков, говорят на эльфийском.

Двэйн последовал за отрядом. Накинув простой плащ на легкие доспехи, он поскакал на черном коне. Хотя это превосходный конь, сильный и выносливый, но в окружении волков, он вел себя испуганно. Если бы не его опыт в верховой езде во время долгих поездок на северо-запад, вероятно, конь бы уже бросился вперед. Двадцать волков окружили их, и они двинулись на север. Двэйн на обратный путь дал Лохарту лошадь, он пытался управлять ею так же, как и Двэйн. Только его лошадь так напугалась, чтобы пыталась его скинуть и умчаться вперед. Лохарт отчаянно пытался натянуть поводья, чтобы успокоить лошадь, но это было бесполезно. Наконец, лошадь все-таки его скинула и сбежала.

Орки тут же рассмеялись, их смех напоминал волчий вой. Они презрительно и самодовольно посмотрели на покрасневшего Лохарта.

Двэйн слез с лошади и помог ему подняться: «Не злись на них. Вставай скорее, чтобы не дать им повода посмеяться».

Он посадил его на своего коня и сел сам, так они ехали весь путь.

Орки вокруг постоянно смеялась над ними, хотя они не могли понять, что они говорили, но, очевидно, что-то унизительное.

К вечеру, пройдя 10-15 километров, они остановились у леса отдохнуть. Двэйн привязал свою лошадь к дереву, только волки посчитали ее восхитительной добычей. Они запугивали ее свои воем и постепенно приближались. Если бы не наездники, то волки давно бы ее разорвали на части.

Кажется, они специально давали волкам возможность запугать Двэйна, окружая его. В результате, лошадь поднялась на дыбы.

Двэйн, увидев это, разозлился, подошел к ней и стал успокаивать поглаживаниями. Он взял блеск императорской слезы, бросил взгляд на волков и громко прокричал!

Этот мощный звук, как рев дракона, распространился повсюду!

Оскалившиеся волки вдруг завыли и в страхе поджали хвосты, а некоторые просто сбежали.

Двэйн громко рассмеялся и его смех снова распространился, даже орки изменились в лице. От испуга они обнажили свои мечи и нервно посмотрели на него.

Командир отряда громко крикнул, подошел к ним и что-то сказал, они тут же убрали мечи. Потом он холодно посмотрел на Двэйна, фыркнул и сел возле волков, не позволяя им запугивать лошадь Двэйна.

Двэйн взял тюк с едой, в тоже время поглядывая на солдат.

Наездники волков… Двэйн впервые отправился на северный фронт, а также впервые увидел легендарный отряд. Раньше он читал много военных отчетов, в которых говорилось о жестокости этого отряда преступного народа, принесшего многим людям страдания.

Во время битвы люди в первую очередь атаковали отряд волков. Они могли одолеть их только в случае численного превосходства.

Другие люди боялись наездников, но Двэйн считал, что опасаться нужно именно волков!

На самом деле, эти орки из племени волков имели превосходное телосложение, почти как у людей, но по характеру они более жестокие, хитрые и грубые. Однако, хорошо обученные кавалеристы людей, прошедшие серьезную подготовку, едва ли уступали наездникам волков.

Но люди проигрывали, потому что у противника были более сильные ездовые животные, волки. Лошадь может только везти во время боя. Тогда как волки помогали наездникам атаковать врагов. В отличие от простых лошадей, у волков есть острые зубы, когти, мощь и потрясающая способность к прыжкам. В бою наездники волков часто использовали оружие для атаки противника, а волки помогали им уклоняться от атаки врага, и использовали свои когти и острые зубы, чтобы ранить противника.

В отчете о битвах, где уцелели люди, Двэйн читал: самые лучшие кавалеристы не уступали наездникам волков, но сами волки были намного сильнее их лошадей!

Многие кавалеристы погибли не от удара меча врага, а от укуса его гигантского волка. Их лошади тоже погибли из-за волков.

Прочитав множество боевых отчетов, Двэйн был не только шокирован боевой силой отряда волков, но и подумал …что, если …

Что, если люди смогут создать такой же отряд?

Хм, я смог приручить даже грифона, неужели не смогу приручить кого-то вроде гигантского волка?

Если опытных кавалеристов посадить на волков, увеличится ли их боеспособность?

Сев поддеревом, он смотрел на отдыхающих наездников. Они доставали вяленое мясо, которое не только ели сами, но и давали своим волкам. Некоторые поили волков из своих мешков с водой!

Хотя они были хладнокровными воинами, но заботились о своих волках.

Люди тоже заботились о своих конях, считали их близкими друзьями, но немногие стали бы есть и пить вместе с ними.

Двэйн даже увидел, как они легли вместе отдыхать, а наездники гладили волков.

Все это удивило Двэйна.

Некоторое время подумав, Двэйн прошептал: «Лохарт».

«Да, господин», — ответил Лохарт.

«Что… ты знаешь о наездниках?» — Двэйн посмотрел на молодого человека.

Лохарт задумался: «Возможно, немного. Во вражеском лагере Лосюэ, кажется, никогда ничего не скрывал от меня, рассказывал даже о тайнах».

Двэйн уставился на них: «Скажи мне … возможно ли приручить такого волка и посадить на него нашего наездника? Честно говоря, я тщательно изучил донесения об этом отряде, они очень сильны. Речь идет не о войнах, а об их волках».

Услышав это, Лохарт опустил голову и всерьез задумался, но потом он уверенно покачал головой: «Я думаю, что это невозможно, господин».

«Почему?» — разочаровано спросил Двэйн. «Даже если это дикий зверь, наверняка, есть способ его приручить».

«Я понимаю, о чем ты говоришь». Лохарт тоже посмотрел на волков и тихо сказал: «Но, господин, видимо ты не знаешь. Эти гигантские волки … не дикие звери! Они орки!»

«Что?» — удивился Двэйн.

«Да. Они не просто звери или ездовые животные. Я немного изучил их …», -Лохарт понизил голос, и начал рассказывать что знает: эти гигантские волки отличаются от обычных лошадей.

У них в клане происходит кое-что странное: обычно, самка орка может родить 4-5 детей за всю жизнь. Вероятно, из-за врожденного дефекта этого клана или некоторых особых генетических факторов, среди этих потомков как минимум один будет похож не на обычного орка, а на древних предков, волков!

С самого рождения они внешне и по мышлению похожи на диких волков, только еще больше и свирепее. Такое особое потомство, даже после достижения совершеннолетия, останавливается в развитии на уровне волков.

Орки называют их «родственными зверями», потому что они рождены одной матерью, но внешностью и сознанием не похожи на обычных орков.

«… Господин, посмотри как они заботятся о своих волках. Не просто как наездник заботится о своей лошади. Эти волки на самом деле их родные, кровные братья! Их отряд такой сильный, потому что они мыслят одинаково. Даже обученные кавалеристы не смогут превзойти их, так как эти орки сражаются вместе со своими братьями. Они их не приручали, это невидимая родственная связь между ними… Во время битвы волки ценой своей жизни защищают своих наездников, братьев. Такой связи не добиться приручением».

Двэйн расстроено посмотрел на волков и глубоко вздохнул.

В таком случае…это невозможно!

Глядя на наездников, которые кормили волков вяленым мясом, и пили с ними из одного мешка с водой, Двэйн вдруг почувствовал к ним жалость.

Лохарт понял разочарование Двэйна и решил его утешить. В ответ на это Двэйн рассмеялся: «Ладно, на этом закончим! Не беспокойся, я не расстроился».

Через мгновение Двэйн похлопал Лохарта по плечу: «Я лишь недавно узнал о силе отряда волков, так что приручить их — всего лишь одна из моих идей. На этом свет не сошелся клином! Я хочу сказать тебе, что подготовил запасной план! Я уже создал специальный отряд в городе Англия на северо-западе. С точки зрения боевой мощи, я уверен, они нисколько не уступают волкам!»

Лохарт посмотрел на Двэйна и немного удивился. Этот герцог умеет удивить! Неизвестно, что он придумал на этот раз.

Выносливым волкам хватило часа, чтобы отдохнуть, они не стали оставаться на ночь и продолжили путь.

К полудню следующего дня, они, наконец, дошли до крепости, которая была захвачена.

Двэйн осмотрелся, южная стена по-прежнему горела, как будто атака его отряда сылейтелин произошла только что. После того, как они все подожгли, противник не стал восстанавливать городские стены.

Это очень удивило Двэйна.

Раз такая важная крепость попала в руки преступного народа, они должны были укрепить южные ворота и готовиться к нападению!

Но стена все еще продолжала гореть, а в некоторых местах была разрушена.

Они даже не стали собирать оружие, доспехи и остальное со стены.

Разве преступный народ не беспокоится, что мы соберем армию и нападем на них?

Приблизившись, Двэйн удивился. Он увидел у стены сильных орков, которые не рыли окопы или носили камни для укрепления стены, а бегали туда-сюда по одному и приносили мешки с сеном и опилками… А еще бочки!

Двэйн сразу понял, что эти бочки остались в крепости после их поражения.

Горючее!

Он начал подозревать, зачем они сносят хорошо горящие материалы к стене крепости!

Вдруг в воротах появилась фигура в серебряных доспехах эльфов. Он стоял под солнечным светом, как будто светился сам…

Послышался знакомый голос, легкий и изящный…

«Герцог тюльпанов, Двэйн, давно не виделись».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 617. Великий или жалкий? (часть 1)**

На лице Двэйна тут же появилась искренняя улыбка, и он самоуверенно подошел к Лосюэ. Показалось, что он хотел обнять короля эльфов.

«Господин Лосюэ!» — он обеими руками схватил его ладонь. Они выглядели как старые друзья, воссоединившиеся через много лет. Взволнованно и в тоже время радостно Двэйн сказал: « Давно не виделись. На северо-западе я каждую ночь вспоминал твое счастливое лицо. Я четко помнил твой величественный вид, поэтому принял твое приглашение. Я не знал, будет ли у нас возможность встретиться и удивился, когда ты меня пригласил. Если бы ты не написал мне, я написал бы тебе сам, чтобы пригласить в Акин!»

Лохарт, услышав это, покраснел: какой нахальный наш герцог дома Тюльпанов!

Приятное выражение лица Лосюэ вдруг стало неестественным. Он кашлянул и вытащил свою руку из лап Двэйна. На его лице появилась странная улыбка, и он с усмешкой сказал: «Господин, боюсь, ты говоришь не то, что думаешь на самом деле».

«Конечно, нет!» — сразу же серьезно ответил Двэйн. «Я до смерти соскучился».

Лосюэ подозрительно посмотрел на него, и вдруг прошептал на ухо: «Боюсь, ты не до смерти соскучился, а желаешь мне этой самой смерти».

Двэйн рассмеялся: «Это одно и то же».

Лосюэ вздохнул. Когда-то он преследовал его, поэтому хорошо знает, что Двэйн довольно черствый человек. Хоть в этот момент он и смеялся, но, очевидно, что-то задумал.

Затем Лосюэ и Двэйн у всех на глазах вместе вошли в крепость.

По пути Двэйн осматривал крепость, в которой царил хаос. Несколько дней назад дома и улицы были сожжены и, кажется, никто не собирался наводить здесь порядок. Улицы оставались испачканы кровью.

Он не встретил ни одного эльфа, только орков, в спешке перетаскивающих мешки с сеном. Глядя на это, Двэйн задумался, что эти орки не одеты для боя, на них нет доспех. Они ходили с голым торсом, чтобы быстрее и легче выполнять работу.

Это место напоминало не захваченную крепость, а огромное кострище, которое вот-вот вспыхнет.

Двэйн и Лосюэ шли по улице. Вероятно, до этого Лосюэ поручил оркам эту работу. Увидев их, орки останавливались и наблюдали издалека, ни один не осмеливался подойти ближе.

Лосюэ внимательно смотрел на выражение лица Двэйна и увидел, как его глаза заблестели. «Двэйн, ты в крепости второй раз. К сожалению, в прошлый раз, когда ты был здесь, я отсутствовал. В ином случае, нам бы не пришлось ждать сегодняшнего дня, чтобы увидеться».

Двэйн подумал: «Если бы ты был здесь в прошлый раз, пожалуй, я не отступил бы, пока не убил тебя». Но сказал он другое: «Если бы я знал, что ты здесь, то остался бы подольше и нашел тебя».

Лосюэ знал, что Двэйн говорил глупости: «Двэйн, что ты думаешь об этой крепости?»

Услышав это, он подумал: «Когда-то я пожертвовал много денег на ее строительство. Я лично изучил все чертежи укрепления города, знаю крепость, как свои пять пальцев. Но зачем ты спрашиваешь меня об этом?»

Двэйн, слегка улыбнувшись, и добавил: «Видимо, планировка продуманна слабо, иначе, ты бы не захватил ее».

Лосюэ ухмыльнулся: «Ты так любезен. Оборонительные укрепления города построены хорошо, если бы не мои драконы и не ваши измученные солдаты, я бы не захватил ее. Я слышал, что большинство оборонительных сооружений на севере империи построены на твои деньги и даже по твоим проектам. На самом деле, с самого начала войны, это принесло нам немало проблем».

Двэйн ответил: «Разве это помешало тебе захватить ее?»

Лосюэ равнодушно улыбнулся: «По-видимому, герцог Тюльпанов, тебе не нужна эта крепость».

Двэйн нахмурился, не понимая, что это значит.

Они вдвоем дошли до резиденции главнокомандующего, которая изначально была резиденцией командующего войсками сторожевой службы.

Они подошли к воротам. Двэйн увидел, что дорога вокруг резиденции была чистой. Вдали работали орки, никто не осмеливался приближаться к ним. У ворот стояли красивые эльфы в серебристых доспехах, увидев Лосюэ, они тут же опустились на колени.

Их крепость превратилась в логово врага. В этот момент Двэйн чувствовал волнение и как будто неловкость от того, что шел плечом к плечу с Лосюэ: «В прошлый раз ты приходил на мою территорию, теперь я на твою. Прояви гостеприимство и угости меня вином».

Они вошли в резиденцию, Двэйн последовал за Лосюэ в подготовленный зал. Обернувшись, он увидел печальное лицо Лохарта. Когда они вошли внутрь, Лохарт немного колебался, не зная, входить ему или нет. Двэйн взглянул на Лосюэ и специально сказал: «Лохарт, пойдем со мной. Господин Лосюэ очень талантливый, я уверен, ты можешь многому у него научиться».

В то же время Двэйн снова кивнул Лосюэ и улыбнулся: «Мой подчиненный такой грубый и нетерпеливый, но ты обучил его, я премного тебе благодарен».

Лосюэ ничего не ответил, слегка улыбнулся и провел Двэйна в зал.

Этот зал изначально был гостиной главнокомандующего войсками сторожевой службы, а так же местом, где совещались командующие. Они вошли втроем и увидели, что обстановка стала совершенно другой. В центре стоял длинный стол и несколько стульев, на столе лежали фрукты и другая еда. Вместо тарелок использовались зеленые листья.

Эльфы с помощью магии вырастили растения, вьюны и виноград, которые покрыли стены города.

Как только они зашли, один из эльфов закрыл дверь зала. Двэйн услышал, как все слуги разошлись.

Лосюэ равнодушно сказал: «Наконец, старые друзья встретились! Естественно, нам нужно поговорить, чтобы никто не подслушивал, я всех распустил. То, о чем мы будем говорить, не распространится дальше этой комнаты».

Лосюэ подошел к столу и взял бокал с вином. Бокал для вина был изысканный и своеобразный по форме, как зеленый лист, пронизанный светом. Он почувствовал свежий и легкий аромат, но не знал, что это такое.

«Это вино эльфов, оно сильно отличается от вашего вина. Двэйн, мы не виделись четыре года. Я хочу выпить за тебя!»

Лосюэ поднял изумрудный бокал, выпил залпом и уставился на Двэйна.

Лосюэ не было нужды подливать ему в вино яд, так как Двэйн пришел к нему один. Если Лосюэ захочет убить его, то сделает это легко и без яда. Двэйн взял бокал и выпил вино, которое не обожгло ему горло, а растеклось теплым потоком, и он почувствовал, как его тело расслабляется.

Приятное ощущение быстро распространилось по всему телу.

«Наше вино сварено из шести видов фруктов по секретному рецепту. К тому же…оно влияет на магические силы. Я знаю, что ты маг, поэтому специально приготовил для тебя это вино. Наши старейшины могут пить его только в особые дни жертвоприношений».

Лосюэ поставил бокал и посмотрел на Двэйна.

Двэйн улыбнулся и посмотрел на Лосюэ, специально покачав головой: «Твои слова неискренние, Лосюэ. Ты же чувствуешь, что сейчас мои магические силы не такие, как раньше».

Лосюэ слегка улыбнулся: «Да, я чувствую это. Но мне стало любопытно, какой у тебя сейчас уровень магических способностей. Сначала я подумал, что за четыре года ты, должно быть, достиг невероятных успехов и перешел на другой уровень, но…я не знаю почему, твоя магия как будто…»

«Исчезла. Да?» — Двэйн специально закончил за Лосюэ. Его глаза заблестели.

Лосюэ неторопливо сел и кивнул в знак согласия.

Двэйн задумался, а потом вдруг улыбнулся. Он пододвинул бокал вина на столе. Оказалось, что это зеленый лист, свернутый по форме бокала, который он тут же растянул обратно в листик.

Лосюэ перевел взгляд, он не чувствовал ни малейшего колебания магической силы в теле Двэйна!

«Я не думал, что ты … лишишься магии, и станешь практиковать боевые искусства», — вздохнул Лосюэ: «Это действительно неожиданно».

Договорив, его глаза вспыхнули холодным светом. Бокал в его руках засиял фиолетовым, и луч света ударил в Двэйна!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 617. Великий или жалкий? (часть 2)**

Двэйн выглядит спокойным, увидев бокал вина, он вздохнул, поднял палец и щелкнул. Он увидел, что бокал быстро раскрутился в воздухе и полетел к Лосюэ.

Лосюэ немного удивился, взмахнул рукой, и бокал разделился на шесть лепестков, которые направились в разные стороны, в том числе и на Двэйна.

Двэйн наконец-то серьезно посмотрел на Лосюэ, но все еще сидел и смотрел, как летают лепестки. Вдруг он улыбнулся, медленно протянул руку и взял один из лепестков, как будто сорвал его с цветка!

Все его движения были медленные, но ни один из лепестков не успел к нему приблизиться. Он спокойно собрал их все в воздухе.

Двэйн собрал их все в ладонь и снова сделал бокал.

Увидев это, Лосюэ изменился в лице: «Ты…действительно обладаешь силой святого уровня? Но в последний раз, когда мы виделись, твой уровень был не так высок. Неужели за четыре года из новичка ты достиг святого уровня? Это поразительно!»

Двэйн по-прежнему оставался спокойным, хотя на самом деле только что исчерпал все свои силы.

Он опустил руку, по спине потекли капли пота.

Хотя он обладал силой священного уровня, но это уровень, связанный с магией. Хотя он смог убить Святого рыцаря, но его техника танца возрождающегося месяца всегда принадлежала к магии.

Вместе с магией он потерял 70% своих навыков. Лишь совершенствуя себя, он смог достичь священного уровня. На атаку Лосюэ он потратил почти все свои силы, чтобы использовать время и пространство для замедления и собрать шесть лепестков.

Лосюэ не дурак, он понимал, что сейчас намного сильнее Двэйна. Двэйн казался спокойным, но на самом деле волновался. Однако, такой удивительный факт, что Двэйн всего за несколько лет достиг священного уровня, удивил Лосюэ.

Вздохнув, Лосюэ посмотрел на него и улыбнулся: «Сначала я волновался, что ты совсем бессилен. Но теперь я вижу, похоже, ты избрал другой путь, который обычные люди не могут себе представить. Кажется, мне не нужно беспокоиться за тебя».

Увидев силу Двэйна, он действительно очень обрадовался.

Уставившись на него, Лосюэ вдруг шепотом спросил: «Двэйн, что ты думаешь об этой войне?»

Двэйн не сдержал свой смех: «Какой странный вопрос. Вы – захватчики, мы всего лишь защищаем свой дом и даем вам отпор».

Лосюэ мягко улыбнулся: «Защищаете свой дом … но разве эта земля ваша?»

Двэйн покачал головой: « Никто не знает, что было 10 тысяч лет назад. Нам лишь известно, что здесь всегда жили люди. Люди на этой земле жили, строили, создавали цивилизацию. Представь, что ты посадил дерево, которое стало приносить плоды, но тут приходит чужак и говорит, что 800 лет назад это была его земля, и теперь он хочет и землю и плоды…Хм, Лосюэ. Скажи, ты бы согласился отдать это все?»

Лосюэ тихо вздохнул и покачал головой: «Ты прав, я бы не согласился».

Затем Двэйн кивнул: «Никому не известно, что было в этом мире 10 тысяч лет назад. Мне жаль, но невозможно заставить людей бросить свой дом!»

Лосюэ промолчал.

Двэйн продолжил: «Вы должны жить, вы должны выжить. Конечно, нельзя сказать, что ваше желание жить — это неправильно. Но разве люди должны покинуть свой дом и умереть для того, чтобы вы выжили? Лосюэ, ты же не безмозглый орк. Ты понимаешь, о чем я говорю».

Король эльфов по-прежнему молчал. Он слегка постучал пальцами по столу и спросил странным тоном: «Но … Двэйн, в нынешней ситуации … Ты видишь конец этой войны?»

Услышав этот вопрос, Двэйн внезапно замолчал.

Он вдруг почувствовал тяжесть в груди, а затем горько улыбнулся. Потом схватил бокал вина и выпил залпом: «Нет, не вижу! Или … пока не вижу».

«Десять, тридцать, пятьдесят лет … сто лет. Наши потомки, поколение за поколением продолжат бороться! Возможно, вы, люди, сможете отбивать атаки благодаря своим огромным землям и силе империи, но… Мы снова и снова будем начинать войну, чтобы вернуть свою землю. Возможно, снова начнется «мрачная эпоха», как 10 тысяч лет назад».

Договорив, Лосюэ посмотрел на Двэйна: « Как ты думаешь, что останется от вашей цивилизации после столетней войны?»

Двэйн вышел из себя, сильно ударил по столу, посмотрел на него и закричал: «Хватит, Лосюэ! Не смей говорить так, будто тебе есть дело до людей! Не забывай, это вы – захватчики! Вы первые развязали войну!»

«Но разве мы не правы? Мы просто хотим выжить!» — холодно посмотрел на него Лосюэ.

Двэйн рассмеялся: «Если ты пригласил меня, чтобы поговорить об этом, то я действительно разочарован, Лосюэ. Это слишком бессмысленно!»

Этими словами он пытался спровоцировать Лосюэ, но тот медленно встал, подошел к стене, поднял руку и ударил по ней.

От его удара вьюнок, покрывающий стену, рассыпался, и появилась удивительная вещь!

Двэйн затаил дыхание и выпучил глаза, увидев то, что было на стене.

Все это время Лохарт спокойно сидел в стороне и не лез в их разговор, каким бы напряженным он не становился. Но теперь он во все глаза уставился на стену и вдруг выкрикнул: «Ого!»

Двэйн не отводил от стены взгляд. Его руки машинально сжались в кулаки.

В зале наступила тишина.

Спустя какое-то время они втроем успокоились, Двэйн пристально посмотрел на Лосюэ: «Хм, Лосюэ. Что это значит?»

Лосюэ, стоя у стены, покачал головой. Он продолжал смотреть вперед и, не поворачивая головы, ответил ему: «Двэйн, как ты думаешь, насколько велика вероятность, что наши кланы уничтожат друг друга?»

Двэйн покачал головой: «Вероятность очень мала, почти ничтожна. Легко выиграть или проиграть, а уничтожить сложно!»

«Вот именно», Лосюэ повернулся и с улыбкой на лице сказал: «Раз мы не сможем уничтожить друг друга, тогда … почему бы не сосуществовать вместе?»

Двэйн стиснул зубы и снова посмотрел на стену.

На стене располагалась карта континента Роланд!

Только сейчас эта карта была разделена и отмечена разными цветами … Изначально весь континент был территорией империи Роланд. Сейчас ледяной лес, к югу от леса, океан на востоке, территория от реки на запад до крепости, горы на западе, все это было окрашено в несколько цветов!

К югу от линии обороны белым цветом отмечена территория, которая, судя по надписи сверху, принадлежала «империи Роланд».

К северу от линии обороны территорию разделили на несколько участков: ледяной лес серебряным цветом принадлежал эльфам.

Южнее от леса коричневым цветом отметили территорию орков, земли, которые когда-то покинули люди из-за сильных морозов.

Западная часть гор была окрашена черным и принадлежала гномам.

«Эльфы никогда не были воинственным кланом, нам нужно лишь одно – выжить. Нам не интересны земли, нам нужен только лес, ледяной лес, который в древности принадлежал нам. Вам, людям, он не нужен, поэтому отдайте его нам! Гномы никогда не жили на равнинах, горы – лучшее место для их проживания. Единственная сложность с орками, они очень похожи на вас, живут на равнинах и строят дома. Они хотят создать свое Королевство.

Когда вы, люди, установили эту линию обороны, они покинули землю на севере. Хотя для вас это дикие и заброшенные места, но они вполне подойдут оркам для жизни…»

Лосюэ холодно добавил, глядя на Двэйна: «Мы сосуществовали на континенте 10 000 лет назад, почему бы не вернуть все так, как было? Мы могли бы жить вместе на одной земле, люди и преступный народ…»

Двэйн вдруг улыбнулся, жестом остановил Лосюэ и вздохнул: «Лосюэ! Лосюэ! Что я должен сказать? Что ты великий? Или должен посмеяться над твоей наивностью и мечтательностью?»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 618. Лэй Ци.**

В 20 километрах к югу от города Акин.

Солнце село, предзакатные лучи уже упали на землю.

После падения крепости многие жители переехали на юг, в маленький поселок недалеко от города Акин. Поселок выглядел спокойным, поднималось лишь несколько столбов дыма от готовки пищи, свет в домах не горел.

Чтобы противостоять нападению, этот поселок с населением всего в две тысячи человек выстроили стену вокруг из земли и камней. Однако, стена выглядела слишком непрочной, высотой не более двух метров, а в самой низкой части ее мог перепрыгнуть любой солдат на коне.

Трудно представить какую роль будет играть эта стена во время реальной битвы.

Однако, жители поселка, видимо, благодаря стене чувствовали себя в безопасности. Если стена приносит им успокоение, то пусть лучше она будет.

Двэйн, приняв на себя командование, отправил в поселок триста солдат.

После того, как в Акине собрались их войска, по приказу Империи в поселке на юге храбрые и сильные войны сформировали народное ополчение. В северной части империи располагались районы, где действовали наемники. Многие жители поселка увлекались боевыми искусствами, именно они и помогали отрядам империи поддерживать здесь порядок.

Солнце село. У южных ворот поселка стояли двое ополченцев в легких доспехах.

После падения крепости, Акин стал единственным сильным городом в районах к югу. Таким образом, противник не сможет пойти дальше, пока не захватит Акин. Иногда враг посылал отряд волков, чтобы осмотреть местность. Всего несколько дней назад неподалеку видели одного из наездников волков.

Однако, никто не был уверен в достоверности этой информации, так как невежественный крестьянин мог перепутать его с обычным волком. Но, тем не менее, это всех взволновало.

В это время два ополченца услышали топот копыт с южной дороги, затем увидели поднимавшуюся пыль. Они уже начали волноваться, но, увидев флаг, тут же успокоились.

Это была их армия.

К счастью, отличить своих и врагов очень легко: люди и эти монстры внешне сильно отличаются. Все люди, естественно, принадлежали к их армии. Поэтому этим монстрам не так просто пробраться на территории людей из-за их внешнего вида.

На боевых конях быстро примчались солдаты в доспехах и с флагом дома Тюльпанов в руках.

«Смотри. Кажется, это кавалеристы герцога Тюльпанов».

Двое ополченцев засмеялись и начали радостно махать руками.

Отряд насчитывал не более 100 солдат. Настроение у ополченцев, охранявших ворота, тут же изменилось!

Отряд внезапно остановился, кавалеристы демонстрировали превосходную верховую езду. Они не только были одеты в доспехи, но и в шлем из черного металла, закрывающий лицо полностью.

Солдаты молчали, лошади тоже, воцарилась мертвая тишина!

Кавалеристы в шлемах холодно на них уставились, ополченцы даже замерли, боясь, что-то сказать.

Наконец, самый первый кавалерист медленно подвел к ним лошадь и холодно сказал: «Мы кавалерия дома Тюльпанов, и нам приказано идти на север. Пожалуйста, откройте ворота!»

«А … ах!» — очнулись охранники.

Затем кавалерист бросил им свернутый официальный пропуск. Ополченцы быстро его прочитали, и смело со смехом сказали: « Здорово! Приветствуем вас! К 20 километрам от нашего поселка располагается город Акин!»

Договорив, он показал на несколько лучников, охраняющих стену. За стеной стояли солдаты, контролирующие ситуацию снаружи.

Ворота медленно открылись, им навстречу вышли солдаты императорской армии. Когда кавалеристы подошли к людям, те удивленно заметили:

«Какие высокие лошади… у кавалерии дома Тюльпанов!»

Дом Тюльпанов находится на северо-западе, потому что там находится большое количество пастбищ. Говорят, что их лошади отличаются от обычных, но крестьяне не думали, что настолько!

У кавалерийских войск империи обычные кони, вьючные лошади высотой более 1,5 метра, а боевые около 1,8 метров.

У некоторых командующих были особенные лошади высотой более двух метров.

Судя по вещам и оружию этих солдат, они были авангардным отрядом, но их лошади…

О, небеса!

Местные жители уставились на них широко открытыми глазами!

Самая низкая из лошадей достигала высотой в 2 метра! Но среди них были 2,5 метровые лошади! Тело мощное, крепкое, мышцы, как отлитые из меди. Казалось, что они наполнены силой и энергией! Эти лошади, безусловно, одни из лучших!

Самое странное, что на головы лошадей тоже надеты железные шлемы. Кони медленно вошли в ворота, ополченцы вдруг услышали их тяжелое дыхание, напоминающее порыв ветра, и увидели их красные глаза!

Несомненно, каждая из них уникальная. В армии только главнокомандующий может иметь такую лошадь, а в доме Тюльпанов…на них ездят простые солдаты?!

Крестьяне, которые были наемниками, привыкли к лошадям, но они сразу почувствовали, что у лошадей какое-то странное дыхание…Хотя они выглядели спокойными, не издавали ни звука, но красные глаза пугали людей!

Как будто перед ними стояли не лошади, а сотня лигров!

«Мы лишь авангард, главные силы позади», — командир отряда слез с лошади, подошел к одному в военной форме и поприветствовал.

Этот командир вытаращил глаза.

Остальные кавалеристы тоже слезли с лошадей. Каждый был высотой под 2 метра, с огромными мускулами.

Они молчали, глядя своими холодными глазами, что очень пугало жителей.

«Ах … о, да, мы знаем», — ответил командир и снова спросил: «Вы хотите есть?»

«Нет, только дайте немного воды нашим лошадям». Голос командира кавалерии был все еще холодным: «Мы спешим». Он говорил так грубо, как будто вовсе не хотел с ним разговаривать, а в конце добавил: «Спасибо!»

Они отказались от помощи конюха: «Спасибо, не нужно. Наши лошади немного другие, только мы можем о них позаботиться».

Местные жители наблюдали за тем, как кавалеристы повели своих лошадей к конюшне, сняли шлемы и стали пить воду из одного корыта с лошадьми. Когда они сняли шлемы, все увидели, что они ничем не отличаются от обычных людей, многие из них были совсем молоды! Люди чувствовали их силу и не смели приближаться.

Однако, сюрпризы на этом не закончились.

Спустя час, как они расположились и приготовили воду и сено для лошадей, издалека донесся звук топота копыт!

Земля будто дрожала, опытный солдат сразу бы понял, что приближается отряд кавалеристов.

К ним стремительно приближалось огромное войско. Топот копыт звучал как гром, поднималась пыль, земля дрожала!

Оно состояло из 10 тысяч человек! Без флага и документа было очевидно, что это войско герцога дома Тюльпанов!

Однако, их прибытие в этот поселок всех сильно взволновало.

За два-три дня все войска получили приказы направиться в поселок недалеко от Акина. Жители деревни видели здесь много войск, но никто их так не напугал, как кавалеристы дома Тюльпанов!

Десять тысяч кавалеристов, гигантские лошади, от всего этого у них кровь стыла в жилах! Даже человек, много повидавший на свете, не смог бы сказать, где еще найти таких необычных лошадей.

Люди были шокированы, увидев сто таких лошадей, но никто не ожидал, что их окажется десять тысяч, да еще и выше и сильнее!

Боевые кони выше 2,5 метров с дыханием, как у диких зверей!

Когда войско прибыло, их кони тут же пошли пить воду к конюшне. Крестьяне с удивлением заметили, что их лошади испугались, а некоторые начали волноваться.

Все войско, конечно, не могло войти в поселок, поэтому солдаты выносили ведра с водой.

Кавалеристы выглядели серьезными, холодными, не такими дружелюбными, как другие солдаты империи.

Когда кто-то случайно приближался к их коням, кавалеристы тут же шли навстречу, не позволяя подойти еще ближе.

Они были действительно грубые и невежливые.

Некоторым крестьянам это очень не нравилось.

Вслед за ними приехала целая череда повозок, вероятно, более двухсот.

Одна повозка въехала в поселок, кавалеристы тут же приблизились и опустили головы, показывая свое уважение.

Повозка была очень роскошная: черная, выгравирована узорами символа дома Тюльпанов.

Дверь открылась, и из нее вышел старик.

Мард вышел и размялся, он был одет в халат на меху.

«Ох, раньше я был кучером, а сейчас сижу внутри. Как же неудобно! Видимо, мне не повезло».

Он прошелся мимо кавалеристов, которые были выше, но все с уважением его приветствовали.

Командир быстро подошел к нему и сказал: «Ваше Превосходительство … Простите, вы командующий этим войском?»

«Я?» — Мард на мгновение застыл, потом улыбнулся: «Вы, должно быть, ошиблись, я не командующий. Я всего лишь старый слуга, кхэ-кхэ, вы хотите видеть командующего?»

Договорив, он обернулся и прокричал во все горло: «Эй! Позовите Гуптэда. Его хотят видеть!»

Через какое-то время вышел главнокомандующий Гуптэд. Он был ростом более двух метров, крепкого телосложения, напоминал Лонгботтома. Видимо, на северо-западе они хорошо едят. Хотя он много тренировался, но не контролировал свой вес.

Он выглядел как толстый, высокий и неповоротливый человек, который подошел и громко рассмеялся: « Господин Мард, вы искали меня?»

«Э-э … здесь командир искал тебя», — Мард махнул рукой.

Командир снизу вверх посмотрел на высокого командующего дома Тюльпанов и открыл рот: «Э-э, подпишите документы…Это общепринятые правила для прибывших отрядов».

Гуптэд кивнул и хриплым голосом ответил: «Ясно, подпишу позже…». Он повернулся и посмотрел на Марда: «Господин Мард, у вас будут еще какие-нибудь поручения?»

«О … Кстати, принесите мне немного вина», — Мард подмигнул и посмотрел на повозку: «Туда …»

«Вино?» — Гуптэд нахмурился, потер руки и уставился на командира: «У вас есть?»

Через несколько мгновений кто-то из поселка принес бочку вина. Многие смотрели на Марда и думали: он действительно из знатной семьи, раз может пить вино в военном походе. Другие военные империи не могут себе такого позволить».

Мард наполнил бурдюк и вернулся в повозку.

«Мы не останемся здесь на ночь. Как только накормят лошадей, пусть авангардный отряд отправляется в Акин. И еще…» — Гуптэд раздавал приказы своим подчиненным. Улыбаясь к нему подошел командир с документами: « Подпишите прямо сейчас…здесь нет вашей подписи…». Командир сглотнул слюну: «Пожалуйста, распишитесь, иначе …»

Гуптэд взглянул на командира и быстро расписался.

«Личный отряд дома Тюльпанов. Кавалерийский полк Лэй Ци!»

Лэй ци?

Какое странное название …

Командир больше не хотел общаться с этими холодными и жесткими парнями. Он кивнул головой, повернулся и ушел.

Мард сел в повозку и закрыл двери, внутри казалось очень просторно. Там сидел какой-то человек.

У него были растрепанные волосы. Он обнажил свое крепкое тело и сильные мускулы, кожа как будто слегка блестела металлическим светом.

Одет он был как дикарь. Глаза сверкали, как у дикого животного. Он посмотрел на Марда, что-то пробормотал, как животное.

«Хорошо. Давай Сибастер, выпей вина. Ты его любишь», — Мард приблизился. Сибастер, который только что противился, успокоился, почувствовав запах вина. Он схватил бурдюк и выпил залпом.

Мард сел рядом и слегка похлопал Сибастера по спине, а потом улыбнулся: «Какой послушный».

Сибастер, кажется, почувствовал себя не в своей тарелке, начал вертеться и вдруг услышал звон. На его руках и ногах находились черные ленты. Кандалы? Нет, слишком мягкие, как шелковые ленты. Откуда они взялись?

Оказалось, что это просто шелковые ленты с колокольчиками. Как только они зазвенели, Сибастер тут же успокоился…

«Мы почти приехали», — Мард успокаивал Сибастера, как маленького напуганного ребенка. Затем он сказал со смехом: «Ты сможешь выйти, когда мы приедем. Я знаю, тебе здесь очень тоскливо».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 619. «Подарок» Лосюэ (часть 1)**

«Что ты видишь?»

На северной стене крепости Двэйн и Лосюэ смотрели вдаль, Лохарт спокойно стоял в нескольких шагах от них. По приказу Лосюэ все остальные покинули стену.

Лосюэ указал на север, повернулся и спросил с улыбкой Двэйна.

Двэйн посмотрел в сторону, куда указал Лосюэ. На севере вдалеке располагалась защитная дамба, которая когда-то считалась очень крепкой. Империя Роланд потратила много сил и денег, чтобы выкопать искусственный водный канал. Конечно, Двэйн тоже вложился в строительство.

Люди считали эту крепость неприступной, а теперь орки заполонили все вокруг, в том числе и реку.

Двэйн смог смутно разглядеть на берегу реки огромные фигуры, очевидно, это были орки-бегемоты, которые уничтожили размещенные здесь их военные корабли.

Этот речной канал сейчас стал местом обитания бегемотов, их огромные фигуры радостно копошились в воде.

Увидев это, Двэйн слегка прищурился. Они с Лосюэ проговорили всю ночь, уже наступил следующий день. Лучи солнца падали на гладь реки и блестели, что очень нравилось бегемотам. Он вдруг подумал: понравилось бы это убитым здесь солдатам?

В реке погружены обломки кораблей и их слезы!

«Что ты видишь?» — повторил Лосюэ.

Двэйн поднял глаза и немного холодно сказал: «Что ты хочешь, чтобы я ответил?»

«Я вижу … мир», — сказал Лосюэ тоном постигшего истину мудреца. Почему то это разозлило Двэйна, в этот момент он вдруг возненавидел стоящего перед ним прекрасного эльфа. Он подумал, что Лосюэ говорит не искренне!

«Мир ?!» — рассмеялся Двэйн, его смех был полон иронии и скрытого гнева: «Что? Ты видишь мир? Потому что они плещутся в воде? Наслаждаются их временем? Извини, я совершенно не вижу мир! Смотря на это, я думаю о тысячах солдат, погибших в этой реке, и о наших кораблях!»

Его голос постепенно становился резче, он злобно посмотрел на Лосюэ: «Ты видишь мир, но я вижу лишь … позор! Позор поражения!»

Лосюэ потерял дар речи, некоторое время он молчал, а потом тихо вздохнул: «Кажется, война действительно меняет людей. Герцог дома Тюльпанов, ты стал злым и воинственным».

Двэйн с достоинством ответил: « С точки зрения святого, война это плохо. Я хочу ее закончить, но при условии, что мы победим! Мир это не «награда» для сильного врага!»

«Резкий, холодный, воинственный, жестокий …», — Лосюэ произносил слово за словом. Двэйн с кривой улыбкой спросил его: «Неужели ты действительно так думаешь?»

Лосюэ не отреагировал на вопрос. Он замолчал, о чем-то задумавшись.

Через некоторое время он снова продолжил: «Итак, там, на севере. Что ты видишь?»

За стеной к северу от крепости бесчисленное количество орков трудились в поте лица.

Они с помощью палок и лопат разбирали северную стену, и складывали у берега камни. Орки положили деревянные доски на круглые бревна, а сверху на них камни со стены и перекатывали к берегу.

На северном берегу виднелась груда камней. Орки работали всю ночь напролет.

Двэйн не мог разглядеть, что происходит вдалеке, но догадался, что там были еще и гномы.

Недалеко от берега орки уже начали строить стену. С помощью специального приспособления из дерева, они поднимали камни и строили, как из кубиков.

«Это замок». Лосюэ привлек внимание Двэйна: «Это будет первый военный замок, который мы построили на континенте, и стена по стандартам строительства орков».

«Что ты делаешь?» — усмехнулся Двэйн.

Лосюэ посмотрел на Двэйна: «Строим стену, чтобы защитить нашу территорию».

Вероятно, фраза «наша территория» глубоко ударила по самолюбию Двэйна, он разозлился, не подал вида, но язвительно ответил: «Что? Вашу территорию? Ты называешь своей территорией место, куда вы пришли с оружием и выгнали местных жителей?»

«Пришли с оружием и выгнали местных жителей…», — мягко улыбнулся Лосюэ. « Не забывай, вы сделали тоже самое с нами десять тысяч лет назад».

Северная стена крепости была сильно разрушена, все необходимое орки уже перенесли на северный берег для строительства нового замка.

«Почему вы не делаете это на уже захваченных территориях? Они тебе не нравятся?» — сказал Двэйн. «Или тебе не нравится все, что построили люди?»

«Ты слишком резок», — Лосюэ покачал головой, повернувшись лицом к солнцу. «Хотя крепость, которую мы захватили, неплохая. Но с точки зрения обороны, строить возле реки крепость не безопасно, поэтому мы сначала построим стену…»

« То есть, если мы захотим атаковать, то у вас будет полная система защиты реки и крепости … Вы будете использовать нашу систему, верно?» — усмехнулся Двэйн.

«Я хочу сказать, что мне не нужны ваши земли к югу от реки», — снова подчеркнул Лосюэ.

Глядя на равнодушное лицо Двэйна, он вздохнул: «Я знаю, что ты не можешь понять все это сразу. Или понимаешь, но не можешь принять».

«Я не святой», — холодно ответил Двэйн: «Но ты… король эльфов, кажется, планируешь стать святым».

Лосюэ на мгновение замолчал, но не стал перечить ему: «Пойдем, у меня есть для тебя другой подарок».

На самом деле Двэйн понимал все поступки Лосюэ, включая строительство нового замка на берегу реки.

С военной точки зрения, эта крепость не подходит для защиты, если преступный народ не собирается идти на юг.

Система обороны будет завершена, если они еще построят стену у реки.

Лосюэ старался тактично выразить свою позицию: благодаря ему, преступный народ не собирается вторгаться на юг.

Иными словами, Лосюэ намерен контролировать войну. Если они пойдут на юг, то обе стороны окажутся в трясине войны и не смогут ее так легко остановить.

Лосюэ заговорил о подарке, Двэйн наконец понял о чем он.

К востоку от городской стены располагался лагерь войск сторожевой службы, сейчас он превратился в лагерь пленных.

Из нескольких тысяч солдат войска сторожевой службы, которые в тот день героически защищали крепость, часть погибла, а другие попали в плен. Некоторые из них хотели сбежать, но не смогли.

В любом случае они сражалась до конца, и заслуживали уважение.

Когда Двэйн пришел в этот лагерь военнопленных, его встретили прекрасные эльфы, одетые в великолепные доспехи и шлемы с резными листьями…

«Я поставил своих солдат охранять людей, потому что орки настроены к ним враждебно», — прошептал Лосюэ: « Я знаю, что раньше орки захватывали и съедали людей. Однако, я это прекратил, чтобы пленные остались живы и не мучились. Я специально поставил своих эльфов, чтобы орки ничего не натворили».

Двэйн кивнул и с трудом выпалил «спасибо».

Он вошел в лагерь и увидел, что воины стоят рядами.

Хотя они потеряли свое оружие и доспехи, и стояли лишь в одной форме, но действительно было заметно, что их не мучали.

Двэйн даже удивился: несмотря на то, что их взяли в плен, они каждое утро по привычке выходили на строевые учения.

Безоружные солдаты стояли рядами, некоторые отряды бегали и занимались на спортивной площадке. Их лица были мрачными, но…они все равно вышли на утреннее строевое учение, чтобы поддержать истинную силу солдата.

Солдаты не обратили внимания на Двэйн и Лосюэ, они подумали, что за ними опять следят эльфы, но потом кто-то рассмотрел Двэйна: его одежду и уши.

Человек! Это человек и эльф!

«Пусть все военнопленные соберутся вместе. Мне есть, что объявить», — приказал Лосюэ своему подчиненному.

Вскоре военнопленные собрались на площадке. Они все еще придерживались построения, только некоторые стояли вразброс, большинство людей старались не показывать разочарование перед врагом — они все еще сохраняли свой боевой дух!

Двэйн вздохнул, это были солдаты Ураганного легиона.

Они сильно отличались от солдат, которых преследовал отряд волков.

«Солдаты», — Лосюэ не стал с ними церемониться. «Я хочу сделать заявление. По результатам переговоров с главнокомандующим восточной линии фронта империи Роланд, сегодня вы отправляетесь домой».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 619. «Подарок» Лосюэ (часть 2)**

Солдаты загалдели!

Но некоторые все еще с сомнением посматривали на них.

«Все эти дни я уважительно к вам относился. Хоть вы и попали в плен, но до последнего защищали крепость. Вы заслуживаете уважения, несмотря на то, что мы враги», — Лосюэ кивнул и взглянул на Двэйна.

В этот момент Двэйн понял скрытое намерение Лосюэ!

Он продолжил говорить: « Не благодарите меня. Мы враги, поэтому, если снова встретимся в битве, снисхождения не будет! Я решил отпустить вас, в основном из-за этого человека!», — он указал на Двэйна.

«Этот господин – герцог. Он в одиночку пришел к нам, чтобы забрать вас. Его решительность и смелость восхищает меня. Герцог дома Тюльпанов, вам есть что сказать солдатам?»

Двэйн молча встал перед Лосюэ и посмотрел на удивленных солдат.

Затем он поднял руку и сделал специальный знак приветствия империи Роланд.

Их глаза тут же засияли!

Его голос немного дрожал: «Храбрые солдаты, я думаю, что многие из вас слышали мое имя. Меня зовут Двэйн Рудольф Роулинг, герцог дома Тюльпанов, главнокомандующий восточным фронтом империи Роланд!»

Бум!

Раздались громкие радостные крики!

«Герцог! Герцог дома Тюльпанов!»

«За нами пришел герцог Тюльпанов!»

«Нас не бросили!»

Их крики оглушили Двэйна, он глубоко вздохнул и как можно громче закричал: « Тишина! Я пришел забрать вас, вы можете вернуться домой! Как сказал наш противник, вы не должны чувствовать себя униженными, потому что полностью выполнили свой долг! Вы защищали крепость до последнего! Выше голову!»

Услышав его слова, солдаты невольно выпрямились, даже раненые вытянулись в струнку!

«Запомните мои слова! Вы возвращаетесь домой с гордостью!» — сказал Двэйн и снова отдал честь.

В это время несколько человек быстро вышли вперед, повернулись к солдатам и громко закричали: «Построится!»

После приказала, солдаты тут же построились в стройные ряды. Они все улыбались, а некоторые плакали, но по приказу быстро взяли себя в руки.

Несколько человек вышли из строя и самоуверенно подошли к Двэйну.

«Господин! Шестой стрелковый полк одиннадцатой дивизии ураганного легиона…»

«Четвертый стрелковый полк …»

«Полк второй дивизии особого назначения…»

Несколько командиров дрожащими голосами доложили Двэйну. Он медленно подошел к ним и обнял каждого. Командиры неожиданно прослезились от растроганности.

Среди них было четыре командира, шесть заместителей командира, один из них серьезно пострадал в бою с драконом, и несколько командиров среднего и низкого порядка.

Каждый из них с волнением и благодарностью, которую нельзя описать словами, смотрел в глаза Двэйна!

Двэйн, под их пристальными взглядами, разволновался и не мог успокоиться. Через некоторое время он отдал приказ: «Всем приготовиться, после обеда мы отправимся…домой!»

«Тебе понравился подарок?», — улыбнулся Лосюэ Двэйну, когда они выходили из лагеря.

«Важный подарок», — вдруг холодно ответил Двэйн.

«Среди них большая часть хорошо обученные солдаты», — равнодушно сказал Лосюэ: « Я думаю, что после возвращения, благодаря твоей поддержке, они сразу восстановятся в должности, а может получат повышение. Насколько я помню, командир может стать командующим, а зам командира командиром! Что еще важнее…они всегда будут вспоминать тебя с благодарностью, потому что ты спас их. Когда они вернутся домой, твой авторитет станет непререкаемым, мой герцог!»

Двэйн настороженно посмотрел на Лосюэ: «Это щедрый подарок, но что ты на самом деле хочешь?»

«Союзника», — невозмутимо ответил Лосюэ. Он вдруг остановился и пристально посмотрел на Двэйна: « Я уже рассказал тебе свой план. Я выберу сложный путь, но один не справлюсь. Мне нужен в вашем лагере мудрый, высокопоставленный человек, который пойдет вместе со мной к общей цели!»

Двэйн прямо не ответил на вопрос, но уставился в глаза и сказал: «Я твой враг!»

«Верно, враг. А я твой враг», — улыбнулся Лосюэ. «Разве это не трудное, но великое дело? У врагов тоже может быть одна цель», — договорил эльф и протянул Двэйну руку.

Двэйн не пожал ее, подошел к нему ближе и спросил: «Ты действительно святой? Лосюэ, я никогда им не верил, потому что все святые – лицемеры».

Лосюэ с улыбкой убрал руку и пошел вперед.

«Я согласен с тобой, войну нужно контролировать, мы не может полностью уничтожить врага, но…Если мы стремимся к миру, то условия должен устанавливать победитель!»

«Я полностью согласен с этим».

Лосюэ и Двэйн шли плечом к плечу: «Итак, посмотрим в конце войны, кто станет победителем!»

«Ты не только святой, но еще и сумасшедший», — усмехнулся Ду Вэй.

«Я внимательно прочитал вашу историю, у вас все святые изначально были сумасшедшими».

Наступил вечер. В 20 километрах к югу от крепости примерно тысяча кавалеристов напряженно чего-то ждали.

Все нервничали, от командиров до солдат, в том числе курсант военной академии Яролл и брат Двэйна Габриэль.

Они так долго ждали, что Габриэль не выдержал: « Хватит! Я пойду посмотрю что там!»

«Наберись терпения», — Яролл притянул его к себе. «Герцог же сказал, что у него есть план».

«Но… черт!» — сердито сказал Габриэль: «Почему он пошел во вражеский лагерь один? Он главнокомандующий, этот слишком опасно!»

Договорив, он сердито посмотрел на Яролла: «Скажи мне, ты знал об этом?»

«Если бы я знал, то остановил его! Или пошел вместе с ним!» — с горечью улыбнулся Яролл. « Я, как и ты, узнал об этом сегодня от мага Гаргамеля».

Он вдруг вздохнул: «Герцог всегда делает все уверенно, возможно, у него действительно есть план».

«Когда он вернется, я ему …», — Габриэль сердито потянул лошадь.

В это время кавалерист громко закричал: «Смотрите, впереди какое-то движение!»

Все быстро сели на своих коней, приготовившись к бою.

Вдалеке они увидели приближающиеся фигуры и человека на коне, это был Двэйн! Позади него на лошадях ехали командиры, одетые в самую простую военную форму империи. Лосюэ даже отдал Двэйну их коней, в любом случае они им не нужны. Орки на них не могут ездить, поэтому единственное, что они могли с ними сделать — это съесть.

Позади них шло несколько тысяч солдат, без доспехов и оружия, стройными рядами, некоторые были ранены.

Двэйн увидел флаг и узнал своих приближенных. Он остановился и с улыбкой сказал солдатам: «Впереди наши люди…считайте, что теперь вы действительно дома».

В это время один из раненых командиров с трудом подошел к Двэйну и поклонился в знак уважения.

«Господин». Лицо командира побледнело, он потерял много крови из-за ранения. «Вы один пришли во вражеский лагерь, чтобы спасти нас… Я никогда не забуду вашей милости! Пока я жив, я буду служить вам верой и правдой!»

Он был первым, после него другие солдаты один за другим стали подходить к Двэйну и падать на колени. У других выражение глаз говорили сами за себя.

Двэйн понял, что эти люди поклялись сражаться до последнего.

Где-то далеко в императорском дворце умный принц-регент возможно даже не мог представить, что происходит на войне.

Но … в этой особой ситуации. Все кардинально изменилось!

В этот момент Двэйн на самом деле не чувствовал никакой радости…

Увидев Яролла и Габриэля, он ничего не сказал. Они в свою очередь, глядя на его серьезное лицо, не стали жаловаться.

Военнопленные быстро смешались с кавалеристами и радостно галдели.

Двэйн и его брат некоторое время смотрели друг на друга: «Это пленные солдаты, обращайтесь с ними хорошо, они герои».

Габриэль удивленно спросил: «Ты … ты спас всех военнопленных?»

«Не всех», — сказал Двэйн, уголки его рта дрогнули: «Не всех».

Молодой Лохарт остался вместе с Лосюэ.

Лосюэ щедро отпустил несколько тысяч пленных, но не Лохарта. Как бы Двэйн его не уговаривал, эльф так и не согласился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 620. Контрнаступление (часть 1)**

«Господин, вы имеете в виду …»

«Господин, я против! Это слишком рискованно!»

«Господин, я думаю, что в нынешних обстоятельствах нам не хватит сил для контратаки!»

«Господин, я думаю, что это необоснованный риск! Нас едва наберется 200 тысяч, больше половины из них пострадали в прошлый раз, боюсь, мы не готовы…»

Двэйн спокойно сидел, выслушивая возражения командующих, перед ним на столе лежал меч, принадлежавший покойному графу Раймонду. На следующую битву он возьмет его с собой.

Его взгляд скользил по встревоженным, недовольным и удивленным лицам командующих. К счастью, десять курсантов военной академии все это время молчали. Они абсолютно доверяли и повиновались ему, но их глаза выражали сомнение и непонимание.

Двэйн бросил взгляд на брата, Габриэль молча смотрел на свои сапоги.

Двэйн вдруг сказал: «Прошло два месяца с тех пор, как мы собрали всю армию в Акине. Наше поражение и потеря крепости у всех стоит перед глазами. К тому же, вы и сами знаете, что оборонительная линия Касперский разрушена. Даже если враг пока не пошел на юг, мы находимся в опасности! В нашем оборонительном рубеже появилась огромная трещина. Отряды врагов могут легко пройти через нее и неожиданно атаковать центральную крепость!»

По приказу Двэйна двое солдат развернули карту на стене, он взглянул на командующих: «Вы видите?»

«Для вашего беспокойства есть причины», — выступил один из них, командующий второй линии восточного фронта. Он прокашлялся и спокойно продолжил: « Как вы и сказали, они могут пройти на запад, чтобы атаковать центральную крепость, но … я не думаю, что это произойдет. У нас здесь большое количество войск, если враг отправит пару отрядов, мы сразу об этом узнаем. Как только они проберутся на юг, мы заблокируем им путь! Никакого подкрепления, никаких поставок провианта, они будут отрезаны от своей армии!»

«Но они станут убивать и грабить», — сказал Двэйн. «Более того, мы не можем просто надеяться, что враг не посмеет к нам сунуться».

«Я думаю, что пока нам не имеет смысла это обсуждать», — настаивал командующий, выражая мнение большинства присутствующих. Двэйн вздохнул, видя, как все закивали. Это независимые боевые единицы, которые ему не подчинялись. Даже если они согласятся, то все равно останутся недовольны.

«Если враг проберется на нашу территорию, самое большее это вызовет беспорядки, но они не станут ради этого рисковать своими солдатами. Игра не стоит свеч, я не думаю, что враг настолько глуп», — он говорил уверенно, но не очень уважительно, а в конце он даже добавил « Ты безграмотен в военном деле».

«Пока мы защищаем город Акин, враг не посмеет идти на юг! Их бессмысленные нападения нам ничего не стоят».

Двэйн фыркнул, глядя на этого командующего: «Вы имеете в виду, что нет необходимости возвращать крепость?»

Он принял серьезный вид: «Господин, я не это имел в виду, но мы еще не готовы! Хоть мы и собрали в Акине 200 тысяч солдат, но большая часть совсем пала духом, к тому же среди них много раненых! Структура войск еще не определилась, после того, как вы решили внести хаос и сделать переформирование…»

Здесь он нарочно сделал паузу и взглянул на Двэйна, показывая как он не доволен его реорганизацией.

Двэйн нетерпеливо махнул: «Когда, по-вашему, удастся вернуть крепость? В следующем году?»

Командующий ухмыльнулся и без высокомерия и заискивания ответил: « Вы – главнокомандующий, не мне это решать».

Двэйн скривился в улыбке.

Отлично, просто отлично!

Когда вначале они потерпели поражение, в городе Акин начался хаос. Войска второй линии позади Ураганного легиона паниковали весь день. Ситуация стабилизировалась только когда прибыл Двэйн. И эти люди полагались на его репутацию, чтобы постепенно успокоить людей.

Теперь кризис, похоже, прошел, и эти смелые командующие решили не подчиняться его приказам.

В конечном счете, они относились к Ураганному легиону и не хотели подчиняться главнокомандующему, который прибыл к ним из столицы империи.

Как сказал этот человек, пока мы обороняем город Акин, враг не посмеет идти на юг! Однако, Двэйн решил не тянуть время.

Он был в крепости и лично видел, как они ее разрушают и строят новый замок на северном берегу!

Если продолжать бездействовать, преступный народ укрепится на северном берегу и ситуация будет под контролем Лосюэ! Тогда он сможет в любой момент захватить оборонительный рубеж!

Двэйн хотел не просто защититься, он жаждал полной победы!

Именно так он и сказал Лосюэ! Даже если конечной целью является мир, то за столом переговоров, на подписании мирного соглашения, люди должны занимать позицию победителя!

Пока они ждут, преступный народ понемногу захватывает и осваивает их территорию.

Надо взять инициативу в свои руки и нарушить планы противника!

Что еще важнее, Двэйн считал, что сейчас лучшее время для контратаки!

Как он понял, Лосюэ уже был готов бросить крепость! В случае наступления, они не станут сопротивляться и быстро отступят. Не зависимо от того, как бы им досталась эта «победа», это хорошо повлияло бы на моральный дух солдат.

Еще больше его раздражало то, что, несмотря на его объяснения, командующие не хотели с ним соглашаться.

Конечно, у них были причины придерживаться стабильности, но разве он мог спокойно смотреть, как враг разрушает крепость?

Размышляя об этом, Двэйн сверлил взглядом командующего.

«Ты», — Двэйн холодно усмехнулся и указал на него пальцем. « Я хочу спросить. Ты против атаки, потому что действительно считаешь это плохой идеей, или, потому что ты трус?» Он специально сделала паузу и потом медленно продолжил: « Или ты недоволен мной?»

«Господин!» — командующий изменился в лице. « Исходя из принципиальных позиций, вы – главнокомандующий, поступайте ответственно и осмотрительно. Следует понимать, что одно ваше решение определяет судьбу тысяч солдат!»

«Ха!» — Двэйн сердито улыбнулся. «О, ты думаешь, я не буду сражаться?»

Двэйн взглянул на его медали: « Тебе всего 36, а ты уже командующий и много лет служишь в Ураганном легионе…Ты же знаешь толк к войне?»

Заговорив об этом, его тон изменился: «Мне нет и 20, но я встречался с тяжелой кавалерией северо-запада, убивал мятежников армии и провел много битв. И ты, командующий, всего лишь отвечающий за порядок в лагере, будешь учить меня?»

После этого Двэйн снова откинулся на спинку стула, посмотрел на его печальное лицо и сверкающие гневом глаза. Он понимал, что не стоит дальше спорить с таким человеком.

«Ты должен быть благодарен за мою доброжелательность. Если бы на моем месте был другой человек, он давно послал бы твои отряды в качестве пушечного мяса. Но твои солдаты не должны страдать из-за тебя, глупого и эгоистичного командующего». Двэйн взял в руки перо: «Ладно, я выслушал ваше мнение, теперь все внимательно слушайте мой приказ !»

Перо в его руках разломилось, он кинул его в карту и попал точно в крепость!

«Всем принять полную боевую готовность! Первая и третья дивизии наносят главный удар, а пятая и седьмая дивизии идут следом, чтобы окружить крепость … Я лично буду руководить кавалерией и участвовать в первом ударе!»

Договорив, Двэйн посмотрел на командующих: « К завтрашнему вечеру вся армия должна быть готова! Казните любого, кто ослушается моего приказа! Будь то командующий, командир или солдат!» Двэйн специально злобно окинул их взглядом: «Мне все равно как вы это сделаете, но завтра я хочу увидеть всех солдат в доспехах и с оружием». Хотели командующие или нет, но им пришлось выполнять его приказ.

Некоторые члены ураганного легиона хотели возразить ему, но быстро передумали, услышав приказ.

Люди в Акине не волновались. Хотя солдаты все еще немного волновались, но за два месяца подготовки полностью восстановили запасы оружия.

За несколько дней три тысячи военнопленных, которых вернул Двэйн, снова зачислили в войска. Хотя многие из них требовали, чтобы их перевели в отряды, которыми будет непосредственно руководить Двэйн, но для них это значило бы понижение в звании.

Двэйн считал этих людей будущим костяком войска, поэтому внедрил их на разные уровни всей армии!

Солдаты, потерпевшие поражение в крепости, в основном восстановили свои жизненные силы. Хотя реорганизация разрушила первоначальную систему, но никто в отрядах не противоречил приказу Двэйна так, как командующие. Двэйн не обращал на это внимания. В то же время, после того, как большое количество военнопленных зачислили в армию и восстановили в звании нескольких командиров, командующим ничего не оставалось делать, кроме как молча на все соглашаться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 620. Контрнаступление ( часть 2)**

Герцог Тюльпанов отправился в лагерь противника один, чтобы спасти несколько тысяч военнопленных. Этот факт быстро распространился среди людей.

На что надеется солдат? На то, что встретит хорошего главнокомандующего!

Он не должен жертвовать собой, но пусть дорожит своими солдатами и уважает их! Больше всего солдаты боятся, что в критический момент главнокомандующий бросит их и сбежит! Никто не захочет воевать с таким главнокомандующим.

Двэйн в одиночку отправился в лагерь противника, рискуя жизнью (хотя это немного преувеличено) и спас этих людей, которые думали, что они обречены!

В лагере для военнопленных они уже совсем потеряли надежду и боялись, что каждый день станет последним, а орки из их трупов сделают себе ужин или еще чего похуже.

Большинство из них даже не думали о возможности вернуться домой живым.

Двэйн вытащил их из пучины страданий живыми и вернул домой!

Если они попадут в плен, такой главнокомандующий обязательно спасет их, не щадя своей жизни. О чем можно еще мечтать?

Поэтому, когда Двэйн на следующий день предстал перед ними в форме, то увидел глаза, полные доверия!

У стены выстроились отряды, войска были готовы.

Двэйн выглядел задумчивым. Он появился на стене совершенно один.

Вцепившись когтями в стену, на ней стоял огромный черный грифон, а у него на спине сидел Двэйн! Грифон вдруг расправил крылья и мягко спустился со стены к солдатам!

Двэйн увидел в глазах людей восхищение, уважение, верность и доверие …

В этот момент он внезапно почувствовал, какой обладает властью!

Судьба этих солдат в его руках! Они отдадут жизнь по его приказу!

«Господа!», — Двэйн вдруг достал копье и поднял вверх. «Господа!» — он старался говорить как можно громче и выразительнее. «Победа или поражение зависит от вашей храбрости! Я верю, что вы защитите империю!» — он замахнулся мечом, и все его тело начало излучать мощный свет.

Солдаты еще больше стали его уважать после следующих слов: «Как главнокомандующий, я хочу пообещать вам!»

Все спокойно его слушали, никто не смел говорить.

«Я, Двэйн Роулинг! Ваш главнокомандующий, обещаю не бросить ни одного солдата! Я буду сражаться вместе с вами, а отступать последним!»

Повсюду разносился громкий и величественный голос. Двэйн был одет в черные доспехи империи, сидя на грифоне с мечом в руках…он выглядел как настоящий главнокомандующий огромной армией, а не просто герцог!

Многочисленное войско двинулось на север.

Две дивизии по бокам возглавили новые командующие. Один был командующий, получивший ранение и находившийся в плену, а второй командир, временно получивший новое звание. Двэйн не обладал полномочиями, чтобы назначить его командующим.

Половина военнопленных была включена в эти дивизии. Благодаря этому, Двэйн теперь мог полностью контролировать все войска, по крайней мере, его приказы строго выполнялись.

Что касается центрального войска, в нем выделили специальный отряд из 250 бойцов – Лэй ци!

Солдаты сторожевой службы были удивлены, когда отряд Лэй ци прибыл в Акин!

Даже они никогда не видели таких огромных коней!

Какой главнокомандующий не любит лошадей? Многие стали спрашивать о них Двэйна, а некоторые даже возмущались, почему его солдаты ездят на таких лошадях.

Они просили таких и себе, но Двэйн всем отказывал.

Некоторые командующие разыскивали отряд и пытались отобрать их силой или выкупить.

Они думали, что благодаря званию, им можно все. К тому же, солдаты не побегут жаловаться герцогу Тюльпанов, а тот не станет заниматься такими глупостями, как поиск украденной лошади.

Только… их план провалился.

Первым, кто отобрал лошадь, был командир кавалерии из какой-то дивизии. Этот командир пришел в лагерь Лэй ци и хотел выкупить лошадь. Получив отказ, он попытался отобрать ее силой, но кавалеристы не обратили внимание на его звание, и в результате с ним что-то произошло.

Известно лишь то, что его выкинули с разбитым лицом из лагеря Лэй ци.

Впоследствии его подчиненные пытались разобраться и отомстить за своего командира.

Несколько сотен человек пришли в лагерь Лэй ци, где находилось всего сто кавалеристов, и получили отпор.

Главнокомандующий вместе со своими подчиненными лично к ним заявился, и тогда выступил Гуптэд.

Эти двести пятьдесят кавалеристов дали ему понять: « Сражайся! На жизнь или на смерть!»

Он тут же разозлился: «Я командующий, как вы смеете …»

«Командующий?» — Гуптэд рассмеялся и презрительно на него посмотрел: « Командующий? Я убил таких троих, когда подавлял восстание. Одним меньше, одним больше!»

Его лицо стало свирепым, казалось, что он действительно может убить его, не моргнув глазом.

Конечно же, командующий тут же успокоился.

Он не хотел драться с этим ненормальным. За столько лет у него был внушительный послужной список и высокое звание, глупо сейчас погибнуть в этой драке…

В результате он выпалил несколько оскорбительных фраз, что не будет опускать на его уровень, и ушел.

Позже Двэйн лично издал приказ, что лошади отряда Лэй ци – его собственность. Если кто-то посмеет на них позариться, то будет казнен в соответствии с законом империи о защите имущества!

После этого никто не смел подходить к лошадям отряда Лэй ци.

Но многих интересовал вопрос, где же водятся эти удивительные лошади?

Такие сильные кавалеристы, да еще и на таких лошадях…Хотя у солдат глаза лопались от зависти, но узнав о том, как нужно за ними ухаживать, они изменили свое мнение. Их конь съедал в два раза больше травы, чем обычный!

В лагере прошел слух, что кроме травы, они едят еще и мясо!

Солдаты пехотной дивизии немного волновались, когда видели этих коней. Брат Двэйна Габриэль никогда не слышал, чтобы он упоминал об этом отряде, поэтому у него возникал вопрос, где же он их обучал?

Через сутки головной отряд Лэй ци прибыл в небольшую деревушку в 15 километров к югу от крепости.

Здесь они провели ночь.

Эта ночь, в ожидании битвы, казалась бесконечной. Многие солдаты все еще боялись после последнего поражения в крепости. Они вспоминали ту ужасную ночь, когда вокруг летали драконы и убивали людей…а еще эти хитрые, как змеи, эльфы со своими стрелами…

«Утром наступаем по готовности!» — Габрэль достал бумагу и зачитал приказ Двэйна. « Завтра будет битва, первыми наступает отряд Лэй ци!»

Никто не стал возражать, в конце концов, всем была очевидна необычная сила этого отряда. Как бы то ни было, они завтра покажут себя во всей красе.

Где в этот момент находился герцог? Двэйн вместе с отрядом грифонов находился на холме в десяти километрах от крепости.

Грифоны спокойно отдыхали на земле под присмотром наездников.

«Завтра …», — Двэйн стоял на склоне холма, глядя на очертание крепости вдалеке.

Лосюэ, ты специально заполнил крепость сеном, чтобы в случае моего нападения, тут же поджечь ее?

Ты собирался бросить крепость, но…до сих пор здесь!

Он пнул камешек под ногами и вдруг произнес…огонь!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 621. Огонь (часть 1)**

Орки уже знали, что войска людей готовятся к контратаке. О приближении огромной армии они узнали еще два дня назад.

Орки уже точили свои клинки и готовились к битве.

Двэйн улыбнулся.

Позади него стояли всадники грифонов, полные сил после ночного отдыха. Грифоны стояли по направлению к ветру, расправив свои крылья, как будто чувствуя напряженную атмосферу приближающейся битвы.

«Приготовиться к наступлению!» — тихо произнес Двэйн, затем повернулся посмотреть на орков в городе.

Они не спали всю ночь? Очень хорошо, я отправлю вас в вечный сон! Главные силы, нападающие с фронта, на рассвете прибыли к югу крепости.

Преступный народ в городе среагировал очень быстро. С южной стены армия людей выглядела как кучка муравьев с щитами и оружие. Орки совершенно их не боялись, наоборот громко кричали и даже били себя в грудь.

Люди!

Люди!

Неужели эти людишки выбрались из своей крепости и решили на нас напасть? Ха! Как же они будут с нами сражаться? Ха-ха! У них никогда не было преимуществ в реальном бою!

Командующий армией орков быстро отдал приказ выйти из города, приказ тут же распространился среди орков: выйти к ним! Убить людей! Убить их всех!

Орки на стене били в огромные барабаны, под их звук открылись южные ворота. Воины-орки одетые в грубые, но чрезвычайно прочные доспехи, словно черный поток вырвались из ворот.

Очень быстро они выстроились у стены. Орки на стенах издали громкий рев и те вытащили свои мечи, которые блестели от солнечных лучей на рассвете. Строй орков стал продвигаться вперед!

Вдалеке Яролл на лошади промчался впереди своего отряда. Он внимательно наблюдал за тем, как медленно приближаются орки.

«Достать мечи!»

Одетые в тяжелую броню солдаты достали свои мечи. Яролл на лошади промчался мимо солдат и свои мечом ударял по их мечам, раздался звон металла.

«Выставить щиты!» — раздался приказ, и солдаты в первых рядах быстро выставили перед собой огромные щиты высотой почти два метра. Во время похода они разбирались на две части для транспортировки.

Один за другим они вставляли щиты в землю, образуя высокую плотную стену!

Солдаты дрожали от волнения и угрюмо смотрели на орков вдалеке.

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха …»

Командующий армией орков увидел с городской стены эту сцену и презрительно рассмеялся: «Трусливые людишки! Выставили свои щиты! Ха-ха! Посмотрите, да это же целая стена…Они вышли из своего города, но не знают, как с нами сражаться! Разрушьте их стену! Даже настоящая стена не остановит наших воинов! Не говоря уже об этих щитах!»

Орк рядом с ним трубил в горн из бычьего рога и звук повсюду распространился!

«Начать битву?»

Лосюэ стоял у берега реки и внимательно прислушивался к звукам, доносящимся с юга. Он пристально посмотрел на крепость и слегка улыбнулся…В это время на склоне горы Двэйн тоже услышал звук горна и холодно улыбнулся!

Этот звук символизировал наступление смертельной опасности, орки тут же ускорились и двинулись на людей.

Командующий орков громко им кричал, что они должны держать строй и щиты плотно друг к другу, потому что, по его опыту, люди неплохо владели луками!

Однако, когда до людей оставалось 500 метров, люди не достали свои луки, как предполагали орки. Неужели они изменили свой подход к войне? Хм…

Яролл стоял впереди отряда, глядя на щиты орков: « Конечно, как сказал герцог Тюльпанов, луки нам не нужны». На этот раз по приказу Двэйна среди них оказалось очень мало лучников. Действительно, поразить их луками было бы сложно, учитывая, что орки со всех сторон прикрылись щитами.

Яролл поднял правую руку и отдал приказ.

Позади отряда уже приготовили катапульты и ожидали приказа. «Тридцать пять градусов! Выстрел!»

Бум!

Раздался звук выстрела катапульты, первая волна из сотен арбалетных стрел пронзила небо, пролетела над головой людей и приземлилась на орков!

Стрелы пронзили некоторые щиты и орков, несмотря на крепкую броню и мощное тело, они не смогли устоять перед оружием людей.

Сотни стрел сыпались на орков. « Тридцать пять градусов! Сорок пять градусов! Шестьдесят градусов! Огонь!»

Несколько сотен орков погибли от их выстрелов!

Однако, катапульта не нанесла оркам слишком большой ущерб, на место погибших орков с задних рядов встали другие и восстановили построение. К тому же, орки ускорились, двигаясь вперед!

Поражающее действие катапульты не пугало орков. Чем быстрее они приближались к людям, тем бесполезнее становилась катапульта!

«Да, ничего нового», — усмехнулся орк на стене. Лосюэ не стал вмешиваться в это сражение и полностью передал командование орку. Орк, который неохотно подчинялся приказам эльфа, решил выиграть битву, чтобы показать этому высокомерному эльфу, что орки непобедимы и без них!

Командующий орков дико смеялся, отталкивая барабанщиков вокруг себя и изо всех сил пытаясь бить в барабаны. Звук барабанов был приказом атаковать!

Под звуки барабанов орки приблизились к людям на 100 метров!

Наконец с ревом они сбросили свои тяжелые щиты и, высоко держа длинные мечи, устремились к людям!

В этот момент орки дико ревели и надвигались на людей волной!

Яролл уже вернулся к задним рядам и громко закричал, увидев орков!

«Спокойно! Спокойно!»

Солдаты в первых рядах видели, как к ним приближались огромные орки, их красные глаза и торчащие зубы, а также слышали их тяжелое дыхание!

Наконец…

Бац! Бац! Бац! …

Орки ударились о стену из щитов, как волны о скалы! Большой черный поток орков в доспехах бился о щиты людей!

Люди старались изо всей силы держать щиты и сомкнутый строй. Орки яростно на них набрасывались и били мечами…

«Сейчас! Вытащить копья!»

По его приказу в плотной стене тяжелых щитов появились копья. Орки, навалившиеся на щиты, вдруг увидели пронзающие копья!

Орки, приближающиеся к стене с яростным ревом, не смогли уклониться от ударов специальных двухметровых копий. Каждое копье держали двое солдат, они пронзали ими тела орков, которые на них надвигались!

Брызнула кровь орков, которые не смогли защититься. Их трупы падали на землю, но их не становилось меньше. Так как орки шли на них плотным потоком, ни одно копье не осталось не задействованным, некоторые пронзали сразу трех-четырех орков!

Длинная стена щитов моментально стала для них местом погибели.

«Убрать копья! Вторая очередь копий! Готовься!»

Быстро разлетался приказ командира, солдаты тут же умело убирали копья. Повсюду была кровь, а перед щитами падали трупы орков!

Другие орки еще не знали, что произошло и продолжали безумно бросаться вперед, топча тела своих мертвых товарищей, и огромной толпой надвигаясь на стену из щитов.

Люди провернули тот же трюк и снова вытащили свои длинные копья!

«Вытащить копья!»

«Вытащить копья!»

«Вытащить копья!»

Послышались крики ужаса, рев и рыдания перед смертью!

Стена из щитов и копья стали спасением для людей перед нападением орков. Их мертвые тела падали на землю, орки позади строя вдруг поняли что произошло, но было уже поздно, так как раненных и убитых насчитывалось несколько тысяч!

Тем временем у людей в построении образовалась небольшая брешь, которая очень быстро восстанавливалась солдатами из задних рядов.

Командующий орк на стене вышел из себя, глядя на происходящее: «Черт возьми! Гнусные, хитрые люди!»

Тем не менее, несмотря на большое количество погибших орков, они оказались намного сильнее, чем предполагали люди!

После того, как погибли орки в первом ряду, командир отряда орков взревел, и те стали превращаться в зверей!

Их мускулы будто раздулись, кости стали крепче, появилось больше шерсти, тело выросло в размерах!

Орки, бросившиеся в самом конце под командованием командира, больше не кидались на копья. Они схватили щиты и продолжили стремительно бежать на людей!

После их мощного нападения, первые ряды пытались сдержать сомкнутые строй. Опираясь друг на друга, они изо всех сил держали щиты, но ощущали, что эти орки в несколько сильнее предыдущих!

По приказу они снова выставили копья. На этот раз пронзить орков было намного труднее, так как они закрывались щитами! Даже если они протыкали их, орки ревели, хватались за копья и раскалывали их своими мечами!

А некоторые даже пытались вырвать копья!

Через какое-то время стена из щитов начала дрожать и разваливаться. Наконец, появилась брешь, через которую прорвались орки, не обращая внимания на копья и мечи, которые летели на них со всех сторон. Орки подняли свои мечи и яростно накинулись на людей! Хотя их ударяли мечами, но они продолжали разбивать людей из последних сил!

Их боевая мощь потрясла людей, и стена окончательно разрушилась!

Началась битва между людьми и орками, орки решили биться не на жизнь, а на смерть!

Некоторые орки с ревом бросались на густой лес из мечей, чтобы стать живыми щитами для своих товарищей!

Рухнул первый ряд… второй … третий ряд …

Первые ряды под безумным напором орков начали невольно отступать назад.

Потери среди людей быстро росли!

Орки стали намного сильнее, превратившись в животных. Казалось, будто они совсем не чувствовали боли. Все удары мечами людей никак не влияли на орков, в то время как орк своим ударом мог разрезать человека пополам!

Передние ряды медленно отступали назад…

Яролл вытер пот с лица и посмотрел на солдат впереди: «Пора! Дайте сигнал! Мы не выдержим этого! Черт, эти орки настоящие монстры!»

Бум!

В небе появился огненный сигнал!

Через некоторое время в стороне от сражения поднялись клубы песка!

Вдалеке быстро двигались черные тени, которые справа огибали поле битвы и шли прямо на них!

Небо заволокло. Постепенно тени становились отчетливее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 622. Великая победа.**

Отряд Лэй Ци полностью разбил войско орков.

Ударная сила Лэй Ци действительно поражала, их сокрушительные удары разбивали железную броню орков!

В этот момент солдаты, наполненные боевым духом, побросали свои тяжелые щиты и бросились на орков!

За ними горел город!

Хотя орки изо всех сил старались сопротивляться, но большинство уже выбилось из сил.

Потеряв всякую надежду, орки терпели одну неудачу за другой под натиском людей. С самого начала войны не было ситуации, когда люди так яростно сражались с армией сильного врага! Неужели сегодня у них было преимущество?

Обстановка воодушевляла людей, они уже и забыли о страхе перед своим врагом!

Надвигаясь волной, они быстро уничтожали разбегающихся орков…

В этот момент Гуптэд столкнулся с отрядом волков!

Оба отряда очень сильные. После первого столкновения многие наездники были сбиты со своих ездовых животных и получили травмы.

Раньше волки могли атаковать людей, даже если их наездник упал на землю, но на этот раз они столкнулись с Лэй Ци!

Гигантские волки оскалили зубы. Эти боевые кони вели себя совершенно не так, как обычные. Раньше, кони скидывали своих наездников, когда слышали волков, но эти кони наоборот приготовились к битве. Они посмотрели на них своими красными глазами!

Волки, услышав ржание этих огромных лошадей, вдруг в испуге начали отступать.

Эти дикие кони даже без наездников представляли опасность и продолжали нападать на врагов!

Волки пригнули на лошадей, чтобы атаковать, но те были настолько высокие и сильные, что, казалось, будто волки запрыгнули на гору! Лошади скинули их в два счета, а затем начали бить их копытами! Своими железными копытами они легко могли разбить им головы или переломать кости!

Хотя наездники волков был сильные, но не так, как кавалеристы. Если бы у них не было волков, они были бы обычными орками.

Лошади из-за своих размеров и мощных мышц, были неповоротливы. Но прыгучесть волков не стала большим преимуществом в сражении с лошадьми.

Вскоре два потока столкнулись, Лэй Ци, полагаясь на свое численное преимущество, пробил отряд волков!

Гуптэд махнул булавой и разбил голову одному наезднику, другой прыгнул с волка на Гуптэда и крепко схватился за него. Он широко раскрыл свою пасть и попытался укусить Гуптэда, но в результат его скинул конь, а затем со всей силы ударил копытом по голове.

Две тысячи волков не смогли помешать Лэй Ци. Их боеспособность значительно уступала Лэй Ци, поскольку волки перестали быть преимуществом орков в битве.

Хотя кавалеристы тоже имели слабые стороны, например, тяжелую броню в несколько килограмм, которая сковывала их движения, особенно после падения с лошади. Но, несмотря на это, Лэй Ци по-прежнему легко пробивались через отряд волков.

Гуптэд повернулся и посмотрел на то, как враги бьются друг с другом, а некоторые волки сбегают. Орки погибали от рук Лэй Ци, а люди от рук хитрых орков, которые забивали наездников, упавших с лошадей.

Гуптэд застыл в замешательстве, но потом закричал и поднял свою булаву, показав, чтобы отряд разделился на две группы. Половина людей во главе с Гуптэдом перегруппировалась и продолжила атаковать войско орков, а другая половина добивала волков!

Прекрасное владение верховой ездой, быстрое реагирование и военная тактика…

После еще одной волны нападения, орки отступали в панике…

Несмотря на сумасшедший крик командующего, орки разбегались в стороны перед отрядом Лэй Ци!

Вокруг раздавались крики, битва длилась уже два часа. Большое количество орков, которые превратились в зверей, почувствовали слабость, так как их превращение имело побочное действие. Орков погибало все больше и больше!

Некоторые орки бросали оружие и спасались бегством! Первый, второй, третий … сто, тысяча…!

Командиры сбегали вместе со своими солдатами, когда поняли, что потерпели поражение!

Но самая большая проблема, которая появилась перед орками, у них не было пути отступления!

Крепость полыхала! Пройти через огонь было равносильно самоубийству!

Орки добегали до стен крепости и разворачивались обратно, но только отчаянные пытались обежать крепость вокруг…

Еще больше орков после поражения бежали обратно и затаптывали до смерти своих товарищей!

Видя полной разгром их армии, кавалеристы не догоняли орков, чтобы добить. Люди, которые изначально не обладали выносливостью, за два часа жестокой битвы уже дошли до пика своих возможностей. Единственное, что их поддерживало, это победа! Увидев, что враги бегут в панике, некоторые солдаты не продолжали бороться, а падали без сил!

Тем не менее, лишь небольшая часть армии людей все еще находились на поле битвы, и продолжала убивать орков.

Сражение подходило к концу.

Отряд волков первый покинул поле битвы. Две тысячи волков, наконец, встретили отряд, который мог бы им противостоять. К тому же, противник оказался намного сильнее и обладал пугающей мощью!

От двух тысяч осталось меньше половины, около шестисот волков сбегали с битвы в разные стороны.

Отряд Лэй Ци не стал тратить энергию на преследование этих быстрых волков. Отряд волков быстро разделился на несколько групп и разбежался.

На поле боя и так осталось много «мишеней». Повсюду стонали орки, которых все-таки догнали солдаты. Некоторые бежали очень быстро, но не быстрее лошадей, поэтому их отлавливали и разбвали головы булавами!

Когда Лэй Ци гнались за орками, то применяли одну хитрость!

Эта хитрость заключалась вот в чем: Лэй Ци, догнав противника, не спешили сразу атаковать его. Они продолжали его гнать очень далеко, загоняя в ловушку, а потом внезапно убивали, как на охоте.

Такой способ приводил орков в отчаяние!

Даже если им посчастливилось спастись от Лэй Ци, их трагическая судьба на этом не заканчивалась!

Пытаясь оббежать город, орки натыкались на грифонов, который поджигали крепость!

Еще в начале битвы два отряда устроили засаду, чтобы с двух сторон завалить орков камнями и перегородить путь, а затем повесить их.

Потерявшие надежду орки несмотря ни на что забегали в пылающую крепость, лишь бы умереть от огня, а не от рук людей!

К полудню битва полностью была окончена.

Люди подняли мечи вверх, огляделись по сторонам и, не увидев врагов, громко закричали от радости…

Взволнованные лица солдат, каки мечи, были испачканы кровью.

Они топтали ногами трупы своих врагов и безумно кричали!

Победа!

Великая победа!

По всему полю битвы звучали голоса кавалеристов Лэй Ци об общем сборе отряда. Кавалеристы, преследовавшие врагов, стали возвращаться. Словно черным потоком они шли по полю битвы, усеянном трупами, и строились рядами!

Их доспехи тоже были запятнаны кровью, но они не кричали от радости! По сравнению с ликующими солдатам, они просто молчали!

Глядя на них, солдаты успокаивались. С трепетным благоговением они провожали взглядом отряд, который сегодня продемонстрировал свою боевую мощь…

В каждом взгляде помимо уважения читался еще и страх!

Огромная сила несокрушимого отряда оставила глубокое впечатление у солдат!

Двэйн на грифоне летал вокруг горящей крепости, глядя на огонь…

Сверху ему казалось, что в городе не осталось никого. Грифоны уже отступили, маги покинули поле боя. Только Двэйн остался здесь, не желая уходить и все летая вокруг…

Огонь и возгласы одержавших победу людей дополняли друг друга. Выражение лица Двэйна не говорило ни о радости, ни о печали…

«Какой ценой досталась эта победа?» — тихо вздохнул Двэйн и посмеялся сам над собой.

«Зачем я так вздыхаю. Неужели я тоже стану святым? Тьфу!» Он натянул поводья и развернул грифона.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 623. Не сумасшедший! Не святой!**

Двэйн увидела своего младшего брата Габриэля в доспехах, испачканных кровью, на его плече висел кусок чьей-то плоти, а лицо было в каплях крови.

Однако Габриэль выглядел взволнованным. Увидев Двэйна, он бросился его обнимать, не обращая внимания на то, что измазал его кровью.

«Хватит!» — Двэйн оттолкнул брата и внимательно осмотрел его с головы до ног, чтобы убедиться, что брат не получил серьезных ранений.

В этом сражении он специально дал брату командование пехотным полком, который защищался стеной из щитов.

В конце концов, это была первая битва Габриэля. Несмотря на его храбрость, лучше не давать ему в первом сражении слишком опасные задания.

Но, глядя на кровавые доспехи Габриэля, стало очевидно, что он бросался вперед в бой…

«Ты бросил свой отряд и пошел в атаку?» — с мрачным лицом посмотрел на него Двэйн.

«Сегодня я обезглавил как минимум шесть орков!» — воодушевленно ответил Габриэль. Он, казалось, не обращал внимания на мрачное лицо брата и продолжал говорить: «Один из них, вероятно, был командиром, потому что носил не такой шлем, как у остальных орков».

«Я задал тебе вопрос. Ты бросил свой отряд и пошел в атаку?» — Двэйн понизил голос.

«Я…» — Габриэль заметила странный тон своего брата, весь сжался и неуверенно пробормотал. «Я… как только началась битва, я думал только о том, чтобы прорываться вперед…и не подумал о них».

Двэйн глубоко вздохнул, собираясь сделать выговор младшему брату, но увидел возбужденное и взволнованное лицо молодого человека, который уставился на него с ожиданием похвалы за проделанный путь.

Двэйн подумал и решил, что это все-таки его первая битва. Если он его сейчас отругает, то это сильно ударит по самоуверенности брата. Двэйн снова вздохнул и похлопал его по плечу: «Молодец, ты действовал очень смело и не опозорил отца!»

Глаза Габриэля покраснели, он опустил голову и быстро вытер их, а потом посмотрел на Двэйна и шепотом произнес: «Брат, я понимаю…я не должен был очертя голову нестись вперед. Как командир, я поступил неверно. Хотя ты решил не ругать меня, но…»

Он вдруг схватил руку Двэйн и горящими глазами посмотрел на него: «Обещаю, в следующий раз я не буду таким безрассудным!»

Двэйн довольно улыбнулся. Хорошо, что брат сам все понял.

«Только …» Габриэль снова почесал голову и горько улыбнулся. «Я знаю, что ты заботишься обо мне, но в следующий раз не ставь меня в конце отряда за щитами.

Брат…конечно, ты волнуешься за мне. Но другие видят, что ты меня недооцениваешь и считают, что я тряпка, которая прячется за твоей спиной!»

У Двэйна сжалось сердце, он понимал, что нельзя защищать брата.

Они посмотрели друг на друга и засмеялись.

Пожар горел весь день, на следующий день Двэйн отправил солдат и магов тушить огонь. Пожар в городе, наконец, был взят под контроль и к ночи второго дня полностью потух.

От сильной и мощной крепости остались лишь разрушенные стены.

Двэйн шел по обломкам крепости и осматривал все вокруг, в некоторых местах все еще шел густой дым.

«Три года, миллионы золотых монет и десятки тысяч рабочей силы были потрачены на строительство этой крепости», — вздохнул он.

Пять тысяч солдат прошли мимо руин и остановились на южном берегу реки. Они приготовились защищаться, если преступный народ переплывет через реку.

«Несмотря на то, что сильный огонь сжег здания, от них уцелели фундаменты. К счастью, так же сохранились некоторые фрагменты стены, восстановить все будет не такой большой проблемой. Только… времени почти нет. Наверняка преступный народ не оставить нас в покое, пока мы будем заново отстраивать город».

Двэйн нахмурился.

Благодаря этой битве он достиг своих стратегических целей. Эта победа вернула солдатам их боевой дух!

Каждый солдат с гордой улыбкой и уверенным лицом очищал поле боя. Их эмоции сильно изменились, по сравнению с тем, как они себя чувствовали в городе Акин.

В то же время люди вернули себе южный берег. Им не было необходимости беспокоиться о том, что преступный народ вторгнется на юг. Хотя Лосюэ сказал, что у него нет планов идти на юг, но, в конце концов, это война, и не стоит полностью верить словам своего врага.

Что касается остального…

Двэйн внезапно ухмыльнулся, а взгляд стал холодным…

Лосюэ, ты действительно игрок с жестоким сердцем!

«Как ты мог использовать 60 000 орков в качестве пушечного мяса ?!

Ты, в самом деле, сумасшедший, как и все святые!

Но ладно, позволь мне перейти к сути. Разве ты не говорил, что хочешь стать святым? Но теперь кажется, что ‚святой‘ для тебя всего лишь доброта и милосердие именно к эльфам!»

Именно после этой битвы Двэйн понял в чем суть.

Это сражение было блестящим, но из преступного народа погибли только орки! Никто из эльфов даже не участвовал!

Если бы эльфы принимали участие в битве, у Двэйна против них были грифоны, хоть и очень мало. Они могли неожиданно напасть, но столкнулись бы с тысячами эльфов в воздухе. Небольшому отряду из ста грифонов пришлось бы отступать или сражаться на смерть! В любом случае, если бы участвовали эльфы, они не достигли бы таких блестящих результатов!

К тому же, у эльфов еще и в подчинении драконы!

Даже когда орки потерпели поражение, на северном берегу не оказалось ни одного эльфа, чтобы помочь им. Успех вскружил голову людям, и они устремились к реке, пытаясь пересечь реку. Только тогда эльфы решили обороняться, пока люди не отступили.

Собрав магов, Двэйн изначально был готов понести значительные потери. Он думал, что сто грифонов и тридцать магов погибнут, когда встретятся в воздухе с огромным количеством эльфов и драконами.

«Убито более 37 000 врагов, а пленников … менее двух тысяч?» — лицо Двэйна помрачнело, когда он прочитал доклад.

На вершине разрушенной крепости, на месте резиденции главнокомандующего выстроили новый штаб.

Здесь собирались командующие и представляли свои отчеты.

Двэйн посмотрел на цифры и изменился в лице!

«Хм, меньше двух тысяч …» — собирался сказать Двэйн, но, посмотрев на недовольных командующих, лишь глубоко вздохнул.

Это не война на истребление. Согласно здравому смыслу, маловероятно, что возможна такая разница между количеством убитых и плененных врагов. Единственное объяснение всему этому, что нижестоящие солдаты скрывают реальную ситуацию.

Людей охватила ненависть, и они перебили тех, кого взяли в плен! Многие командиры молча соглашались или даже поощряли подобное поведение.

Двэйн вздохнул. Он знал, что если он начнет выяснять обстоятельства, то лишь вызовет у подчиненных неприязнь. Ведь орки после войны делали с людьми ужасные вещи… например, ели! Только этого достаточно, чтобы проникнуться к ним ненавистью!

Но, как главнокомандующий, он должен был наказать солдат!

Двэйн стиснул зубы и успокоился, специально отбросив эту статистику в сторону: «Что еще? Сколько наших ранено?»

Командующие вздохнули с облегчением, увидев, что Двэйн успокоился. Многие из них принимали участие в убийстве военнопленных.

Однако…

У него сформировались странные чувства по отношению к Лосюэ. «Ты еще хочешь стать святым и спасти мир?

Разве это возможно? Ха!»

«Господин», — командир представил второй документ со сведениями.

У Двэйна дрогнуло сердце, когда он увидел их.

Убито и ранено около 20 000 солдат, из которых более 15 000 были убиты в бою. Остальные получили тяжелые ранения, а также полностью потеряли боеспособность. Около 4000 солдат получили мелкие ранения и временно потеряли боеспособность.

Посчитав, боевые потери составили почти 25 000 человек.

Когда они подожгли город, то заблокировали противнику путь к отступлению, а потом в борьбу вступил один из его «козырей» — Лэй Ци!

В результате потери в этой битве составили примерно 1 к 1,5?

Несмотря на поражение, на самом деле орки обладали мощной боеспособностью! Если бы не Лэй Ци, которые разгромили построение орков, то у людей в этом сражении не было бы такого большого преимущества.

Кстати, в статистику не включены жертвы Лэй Ци!

После разгрома орков Лэй Ци столкнулись с отрядом волков. Согласно подсчетам, они ранили примерно тысячу противников. Это непревзойденный результат, но Двэйн все еще был недоволен!

Все были поражены, когда дом Тюльпанов представил такой мощный отряд. Каждый кавалерист, несомненно, продемонстрировал свою истинную силу. Но во время защиты города Англия на северо-западе и истреблении мятежных войск, у Двэйна было всего две — три тысячи кавалеристов, которые в считанные дни закончили войну…

Тем не менее, только некоторые из ключевых фигур его семьи и сам Двэйн знали, что стояло за созданием отряда Лэй Ци !

Все знали простую истину, что солдаты элитных войск рождаются в результате многих сражений.

История создания Лэй Ци покрыта тайной. После того, как Двэйн и Саладин заключили соглашения о сотрудничестве, Двэйн снабжал его оружием и различными вещами. В то же время он послал войска в степи, лишь притворяясь его подчиненным.

В течение более трех лет войска постепенно менялись, Двэйн регулярно направлял своих солдат в степи. Воспользовавшись междоусобными войнами в районах, Саладин присваивали себе пастбища. Во время сражений и сформировался этот элитный отряд!

Это очень сложная работа: количество солдат всегда должно было быть одинаковым. Если слишком много, то могут заметить, а слишком мало не имело смысла.

Так же он не хотел помогать Саладину уж очень много, чтобы он вдруг не стал слишком силен и не вышли из-под его контроля

За три года отряд много воевал в степях, некоторые были ранены, за что Двэйн чувствовал себя виноватым. Такое оттачивание навыков казалось ему слишком жестоким.

Однако, таким образом Двэйн усилил свой контроль над ситуацией в степи! Битвы провоцировали ненависть между племенами, в то же время власть Саладина росла, поэтому племена объединились против него.

В результате появился отряд Лэй Ци! Их называли самыми сильными кавалеристами, отточившими свои навыки в бесконечных сражениях в степи!

Конечно, пройдя такую «подготовку», отряд Лэй Ци стал самым уважаемым и привилегированным отрядом дома Тюльпанов.

«Господин, победа за нами! Что нам лучше написать в донесении императорскому двору?»

После этих слов все посмотрели на Двэйна. Это самая большая победа с начала войны, наверняка императорский двор наградит их!

Ради чего сражается солдат? Кроме защиты империи и славы военного, каждый мечтает получить наивысшую награду за выдающиеся подвиги и обеспечить своей семье безбедное будущее.

Двэйн внимательно наблюдал за тем, как у каждого из его подчиненных меняется выражение лица. Сам он вдруг улыбнулся: «Не беспокойтесь, я сегодня же напишу во дворец и попрошу наградить вас!»

Они радостно загалдели.

Одни сияли от радости, другие кричали, что должны воспользоваться возможностью, нанести удар врагу на северном берегу реки и достичь еще больших результатов в войне.

Двэйн выслушал их, слегка улыбнулся и ничего не сказал.

Некоторое время назад некоторые из них яростно отвергали его идею о контратаке, а теперь…

Про себя он подумал вот о чем …

«Очистить! Очистить армию!»

Если он по-настоящему хочет руководить армией, то многих нужно убрать из нее! «Если эта армия будет ассоциироваться со мной…то я должен понять кто из них кто. Одних повести за собой, а от других избавиться!»

Возможно, получив награду, некоторые сами уйдут?

Думая об этом, он смеялся сам над собой… Двэйн не ожидал, что однажды к нему придут такие мысли.

«Лосюэ, ты и святой и сумасшедший.

Но я нет!

Я, Двэйн, не святой и не сумасшедший!

Я буду действовать своими методами! И идти по своему пути!»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 624. Полное взаимопонимание.**

В главном зале императорского дворца шептались высокопоставленные чиновники. Принц-регент прочитал доклад, содержание которого очень всех воодушевило.

Принц Сон посмотрел на всех с улыбкой, когда закончил читать. Чиновники сидели на своих местах и шептались, обсуждая результаты сражения, но никто из них не решался выступить публично.

Принц Сон улыбнулся, зная, что этих людей интересовало.

«Герцог дома Тюльпанов одержал победу на восточном фронте, вернул крепость и перебил более 40 000 врагов. Он не только вернул захваченную территорию, но и спас от гибели земли империи южнее крепости. Более того, это самая крупная победа со времен начала войны», — так принц Сон оценил эту победу.

Подчиненные, которые делали вид, что активно обсуждают этот вопрос, вздохнули с облегчением.

Раз принц Сон назвал это великой победой, значит, она действительно имеет такое большое значение!

Если бы герцог дома Тюльпанов раньше одержал победу, все бы непременно стали его нахваливать, потому что знали, что принц Сон доверял Двэйну, а дом Тюльпанов был почти что опорой империи.

Но сейчас… ситуация была другая.

Отношения между домом Тюльпанов и императорской семьей становились все более неоднозначными. Разве кто-то осмелится в таком случае что-то говорить? Только небеса знают, что принц Сон на самом деле думал о герцоге дома Тюльпанов.

Что касается победы, никто не осмеливался напрямую хвалить Двэйна. Если принц Сон им недоволен, то публичное восхищение им может быть неуместным.

Увидев, что принц Сон одобряет его действия, все тут же восторженно закричали.

Зал наполнился радостными возгласами.

Но после этого в зале воцарилась тишина…

Если он одержал победу, значит должен быть вознагражден.

Люди рассуждали, как именно стоит вознаградить Двэйна?

Деньги? Без шуток, герцог тюльпанов уже признан самым богатым человеком в Империи! Даже семья Листер стала зависима от дома Тюльпанов, а торговец оружием Магический Зверь Такланшана давно ему подчинялся.

Звание? Двэйн уже получил звания генерала Империи и командующего восточным фронтом, а также получил право командования армией Империи.

Повышение? Какое? До главнокомандующего? А как же генерал Росток? Кроме того… учитывая странные отношения между императорской семьей и домом Тюльпанов, Двэйн в таком случае получит контроль почти над всей армией Империи.

Разве кто-то пойдет на такое? Никогда!

Тогда повышение в титуле?

Но Двэйн уже герцог! Фактически, это уже самый лучший титул для подданного. Выше только князь, но такой титул могут получить только кровные родственники императорской семьи.

Перед ними встала проблема, ни деньгами, ни титулом, ни званием его не наградить.

А как же тогда?

Некоторым пришло в голову выражение: «заслуги подданного превосходят заслуги государя».

Все присутствующие обладали умом и хитростью, проведя пол жизни в чиновничьей среде. Даже молодой Ками Сиро за два года научился заискивать перед власть имущими, благодаря наставлениям старого канцлера Лобустьера.

На их глаза происходило возвышение Двэйна.

На самом деле, герцог Тюльпанов с самого начала приносил Империи большие победы… Даже восхитительные!

Он отлично показал себя вдень политического переворота. Благодаря своему успеху, он получил славу и установил близкие отношения с принцем. С этого момента ни один подданный не мог сравниться с Двэйном по количеству подвигов, совершенных ради Империи!

Он участвовал в создании Магической Академии Империи, разрушил монополию Магического союза и придумал «дух передачи». Правительство империи и Магический союз соперничали много лет, даже Императорская семья не могла справиться с непреклонностью союза.

Но после создания Магической Академии и Магического общества, Магический союз перестал быть монополистом в этой области.

Это позволило империи воспитать новых магов. Только в этой войне маги еще не показали свои силы, так как прошло слишком мало времени. С момента основания академии прошло всего несколько лет, самые первые ученики еще не достигли глубокого уровня владения своими силами.

Но в Империи верили, что роль Академии станет более заметной.

К тому же после того, как Двэйн отправился на северо-запад для защиты города Англия, он принял личное командование и разбил степняков. Некоторые высокопоставленные чиновники знали, что Двэйн вмешался в ситуацию и установил контроль над степями.

Еще он уничтожил мятежников в северо-западной армии!

И единолично создал воздушные войска, имеющие огромное значение!

Кроме того за три года подготовки к войне Двэйн из собственного кармана пожертвовал не менее 50 миллионов золотых монет на военные расходы!

Не говоря о множестве других его заслугах!

А сейчас он совершил боевой подвиг на восточном фронте…

Что теперь?

Ни у кого даже нет сомнений, что нужно его наградить.

Но вот вопрос, как наградить?

Наступило молчание, в зале воцарилась странная атмосфера.

Наконец в этот момент Ками Сиро кашлянул и начал говорить. Все сразу же посмотрели на молодого чиновника. Все знали, что он не только ходил в фаворитах у принца, но и получил поддержку от старого канцлера.

«Ваше Высочество», — звонким голосом спокойно сказал Коми Сиро. «Я считаю, это замечательно, что герцог дома Тюльпанов разгромил врагов на севере, но нам все равно есть о чем беспокоиться. Согласно докладу, который мне предоставили, стало понятно, что мы обратно вернули не крепость, а развалины. Все это произошла благодаря действиям противников и намеренному поджогу герцогом».

Затем он быстро добавил: «Конечно, я определенно не хочу отрицать заслуги герцога дома Тюльпана! Но я, как министр военных дел, считаю, что в первую очередь нам нужно заново восстановить систему обороны восточного фронта! У нас есть два варианта».

Глаза принца Сона загорелись: «Продолжай».

«Первый», — голос Коми Сиро распространился по залу. «Поскольку от крепости остались одни руины, она не может выполнять оборонительную функцию. Вероятно, войскам восточного фронта придется отступить в город Акин. Нам нужно как можно скорее собрать материальные и человеческие ресурсы, чтобы расширить и укрепить Акин, чтобы он стал новым мощным опорным пунктом. Преимущество этого варианта заключается в том, что для укрепления города не потребуется много времени, денег и сил. Но есть и недостаток. Если наши войска отступят в Акин, то потеряют контроль над территориями к северу. К тому же, защитная система города не эффективна, он может быть лишь опорным пунктом. Рассуждая теоретически, враг может обойти Акин и неожиданно напасть на наши земли. Хотя это маловероятно, но, в конце концов, наши враги не люди, а дикари, поэтому мы не можем оценивать их поступки со своей точки зрения».

Все закивали. Особенно на том моменте, когда он заговорил о диких расах, которые могут обойти Акин и напасть на их земли.

Если враг осмелиться и отправит отряд волков, то они могут даже дойти до столицы!

Это не вымышленная опасность. Враг мог отправить отряд волков даже не ради захвата города, а для того, чтобы сжечь и разграбить земли империи… Кто знает, на что способны эти дикари.

Хотя подобные вещи не могут нанести реального ущерба Империи, но это посеет панику среди людей и подорвет авторитет Империи, поэтому императорская семья никогда такого не допустит!

«Второй вариант», — Ками Сиро кашлянул и горько улыбнулся. «Мы должны восстановить крепость, потому что она занимает лучшее положение с точки зрения стратегической обороны! Но проблема в том, что крепость превратилась в развалины из-за вмешательства врага и намеренного поджога.

Согласно подробным отчетам, которые я видел, сильнее всего пострадала северная стена, враги разрушили ее почти полностью! Хотя огонь не тронул основания зданий, но восстановить все будет непростой задачей».

Сделав паузу, он продолжил: «Более того, враг теперь находится на северном берегу реки, и мы полностью потеряли контроль на реке. Как только мы начнем восстанавливать крепость, противник, какой бы он глупый не был, не даст нам закончить и нанесет новый удар! Потеряв реку, мы потеряли и всю защиту, они в любой момент могут ее переплыть и атаковать по отстроенной крепости. Как работать, когда у нас по соседству враги? У меня волосы встают дыбом, когда я думаю об этом».

Он говорил уверенно и с полным основанием, что в конце все в зале замолчали. Наступила мертвая тишина, все посмотрели на принца Сона.

Принц выглядел очень спокойным и задумчивым, через мгновение он произнес: «Стоит обсудить это подробнее… Всех прошу удалиться, а Ками Сиро остаться».

Остальные чиновники уходили перешептываясь.

Только канцлер сегодня ничего не сказал. Выходя из зала, он посмотрел на Ками Сиро и нахмурился.

Один чиновник, с которым у него были хорошие отношения, посмеялся: «Что-то потерял?»

Канцлер улыбнулся и покачал головой: «Я лишь подумал о том, что они все лучше понимают друг друга».

«Что?» — глаза чиновника загорелись.

Канцлер покачал головой, многозначительно улыбнулся и ушел.

«Ах, этот Ками Сиро! Ты специально придумал какие-то два варианта, использовал эту хитрость, чтобы привлечь внимание, а потом ловко перевести тему!»

Сначала они говорили о великой победе и награде Двэйну, а потом перешли к вопросу о защите Империи.

Конечно, эти старые лисы поняли его замысел, но намеренно промолчали. Самое главное, что его слова заинтересовали принца. Ками Сиро принес доклад в кабинет принца Сона. Этот доклад оказался более подробным, чем тот, который принц Сон читал на заседании. Он включал в себя все детали, начало войны, неудачи и описание окончательной победы.

Очевидно, что кроме официальных данных, в докладе присутствовала информация от внутренних тайных источников.

«Что ты думаешь о новых отрядах Двэйна?» Принц Сон откинулся на спинку кресла: «Например, об отряде грифонов?»

Ками Сиро потерял дар речи.

Принц Сон тяжело вздохнул: «Двэйн удивительный! Он как волшебник, достающий из шляпы кролика. Кто знает, что он еще выкинет».

«Ваше Высочество», — осторожно напомнил Ками Сиро: «Двэйн сам маг».

«Я знаю», — принц Сон кивнул и изменился в лице. «Не будем об этом. Мы уже поняли, что это особенный отряд, который невозможно увеличить… Как и Лэй Ци. Двэйн всегда скрывал их, но боевая мощь отряда действительно меня удивила».

Десять тысяч всадников Лэй Ци разбили орков. Это было совершенно невозможно для армии людей!

«Ваше Высочество, вы беспокоитесь …», — осторожно сказал Ками Сиро.

«Нет, мне просто любопытно». Принц внезапно улыбнулся: «Разве мне не может быть любопытно? У Двэйн слишком много силы, о которой я не знаю. Было бы странно, если бы меня это не интересовало».

Он увидел спокойную улыбку на прекрасном лице принца, глаза наполненные

мудростью и уверенностью в контролировании всего и вся.

Ками Сиро выглядел напуганным. Он опустил голову и сказал: «Ваше Высочество, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что мне нужно полностью понять! Я до сих пор не могу узнать, как образовался этот странный отряд? Наши конюхи изучили вопрос, но так и не поняли, как появились эти гигантские лошади…»

«Придворные маги тоже не могут этого понять», — улыбнулся принц Сон. «Но очевидно то, что они очень отличаются от отряда грифонов… Можно ли еще создать несколько отрядов Лэй Ци ? Это то, что мне интересно».

Ками Сиро стиснул зубы: «Может быть … мы можем найти способ выяснить все на северо-западе…»

«Не нужно», — принц Сон тут же покачал головой, отклоняя его предложение. Затем он внимательно посмотрел в глаза Ками Сиро: «Ты с ума сошел, раз решил предложить мне такое? Двэйн отлично хранит свои секреты. Тем более, он давно контролирует ситуацию на северо-западе. Мы и до этого не выяснили никакой информации. Ты думаешь, что сможешь раскрыть его тайну?»

Ками Сиро тут же закивал: «Нет, ваше высочество! Я ошибся».

Некоторое время принц Сон смотрел на него блестящими глазами, а затем снова искренне улыбнулся: «На самом деле не стоит об этом беспокоиться. Мне тоже интересно, а этот отряд Лэй Ци просто поразил меня. Если бы мы смогли еще создать такие отряды…»

Он снова покачал головой и посмотрел на Ками Сиро: «Не подозревай Двэйна ни в чем. Насколько я знаю, он согласился раскрыть свои козыри, это замечательно. Представь, если бы он прятал такой мощный отряд… Значит, хочет его использовать не против орков, тогда против кого?»

Ками Сиро покрылся холодным потом, услышав эти слова!

А ведь верно! Этот отряд был создан, чтобы воевать! Если бы Двэйн в этот раз не выставил их против орков…то против кого он хотел использовать такой мощный отряд ?!

Против… Империи? Императорской семьи?

Ками Сиро даже не хотел об этом думать!

Видя, как принц Сон легко и спокойно об этом говорит, Ками Сиро замолчал.

После этого принц Сон рассказал ему о некоторых вещах, оставил себе доклад и велел уйти.

Как только Ками Сиро ушел, когда закрылась дверь кабинета, принц Сон откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Его охватило беспокойство!

«Двэйн, ты специально показываешь, что у тебя нет личных интересов», — разговаривал сам с собой принц. «Но что еще ты хотел показать мне… Что у тебя есть сила? Это правда?»

Принц Сон потер лоб.

«Знает ли Двэйн о моей болезни?»

Знает? Не знает? Или делает вид, что не знает?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 625. Габриэль.**

Решение о награждении передали только на шестой день после того, как в столице получили доклад о победе.

Все солдаты восточного фронта, чьи имена предоставил герцог дома Тюльпанов, были вознаграждены в соответствии с боевыми заслугами.

Единственное, что привлекло всеобщее внимание, это награда самого Двэйна.

Учитывая то, что он уже достиг наивысших титулов и рангов, все гадали, как же принц собирался наградить Двэйна.

Может быть … даст ему титул великого князя? Или звание верховного главнокомандующего?

Оба варианты были маловероятны. Великим князем мог стать непосредственный родственник императорской семьи, а верховный главнокомандующий…разве может быть двадцатилетним? К тому же, Двэйн до него еще не дотягивал.

Однако всем все стало ясно, когда объявили детали награждения.

Похоже, наибольшую пользу это принесло младшему брату Двэйна Габриэлю, члену семьи Роулинг. За его выдающиеся подвиги в битве, Габриэль был удостоен звания командующего. Он «перескочил» одно звание, учитывая, что до этого он был командиром отряда кавалеристов. По правилам он должен был получить звание командира первого ранга.

Все знали, что это своеобразная награда и для Двэйна. Поскольку они не могли повысить Двэйна, то повысили его брата. Так или иначе, они принадлежали к одной семье, а значит не важно, кого именно награждать.

Но наградить одного лишь брата было недостаточно за такую победу, поэтому Двэйну… пожаловали земли.

Провинция Кальдерон. Это провинция, расположенная в южной части империи, недалеко от 6 великих южных болот. Она славилась выращиванием нескольких южных плодов.

Наградой для Двэйна стала часть провинции, включающая 3 города, 16 деревень вокруг и население в 250 тысяч человек!

По подсчетам 3 города, 16 деревень и население в 250 тысяч человек каждый год будут приносить Двэйну около 80 тысяч золотых монет (включая налог на торговлю фруктами).

Эта земля расположена в самой южной части провинции Кальдерон и занимает примерно четверть от всей территории.

Чиновники, узнавшие о такой награде, в первую очередь подумали вот о чем.

Всем было известно, что резиденция герцога дома Тюльпанов находилась на северо-западе провинции Деза, которой он управлял уже несколько лет. Она полностью стала сферой влияния дома Тюльпанов. Он контролировал границу с пастбищами, крупные торговые караваны, а также торговлю скотом и так далее. Каждый год он получал с этого большой доход.

На северо-западе Двэйн обладал мощным авторитетом, потому что имел деньги и солдат.

Однако, новая земля находилась в тысячах километров от земель Двэйна. Как ему управлять новыми землями? Он не сможет управлять землями, которые так далеко. Ему придется бросить управление своей территорией, чего он не сможет сделать. Если он сосредоточит главные силы на северо-западе, то на новые земли у него не останется сил…

«Блестящий ход».

Каждый из чиновников подумал, что принц поступил очень мудро!

Таким образом, его вознаградили за заслуги. Если не награждать за выдающиеся военные подвиги, то боевой дух солдат придет в упадок. К тому же, подобная награда не позволит Двэйну расширить свое влияние.

Сам Двэйн рассмеялся, когда прочитал приказ о награждении. Он с радостью принял его, и даже пригласил послов императора на ужин, заодно одарив их подарками.

Герцог был доволен новостью, которую получил от послов. Только все знали, что скорее всего он лишь делает вид.

Теперь всем стало ясно, что принц пытается ограничивать власть герцога дома Тюльпанов.

«Я действительно доволен, кто сказал, что я не счастлив?»

Ночью Двэйн сидел в своей палатке. Он посмотрел на младшего брата и сказал: «Почему я должен быть недоволен? 3 города и 16 деревень — не мало. Земля расположена недалеко от южных болот, теперь империя не сможет добывать там магических зверей. Получив там территорию, мы сможем развить неплохую торговлю».

«Но …», — Габриэль посмотрел на спокойное лицо брата и нахмурился. «Брат!»

«Что ты хочешь сказать?» Двэйн поднял на него глаза.

«Я…», — Габриэль глубоко вздохнул. Молодой человек набрался смелости и посмотрел на своего брата. «Брат, я больше не ребенок».

«Конечно, нет», — Двэйн говорил расслабленно. «Ты уже взрослый. Теперь ты командующий, поэтому у тебя есть полномочия командовать дивизией. Только, я считаю, что ты слишком молод и тебе нужно еще многому научиться, вместо дивизии ты пока получишь пехотный полк».

«Меня это не волнует». Габриэль покачал головой, его глаза блестели. Он вдруг подошел к входу палатки и посмотрел наружу. Затем он подошел к Двэйну и прошептал: «Брат, я больше не ребенок. Мы можем о многих вещах говорить прямо! Не нужно держать все в себе!»

«О чем ты?» — улыбнулся Двэйн.

Габриэль замешкался, его глаза сверкнули. Он говорил очень тихо, но уверенно: «Брат, мне никогда не нравилась императорская семья!»

Двэйн удивленно поднял брови. Он посмотрел в глаза брата и не увидел там сомнения: «Что ты имеешь в виду?»

Габриэль изменился в лице: «Я никогда не забуду как умер мой отец!»

Услышав это, Двэйн посмотрел на лицо брата. За несколько месяцев военной карьеры, он полностью потерял детские манеры и стал сильным юношей!

Сердце Габриэля сжалось!

«Брат! Болезнь моего отца развилась из-за тревоги! Он чувствовал себя плохо, я очень хорошо это понимаю! Да, наша семья участвовала в перевороте … Но это борьба за власть внутри императорской семьи! Наша семья всего лишь заняла не ту сторону. За власть боролись два принца, оба представителя императорской семьи, а отец отдал за них свою жизнь», -сказал Габриэль и сжал кулаки.

«Я знаю, победитель всегда прав! Но отец выбрал сторону, которая в итоге проиграла, наша семья разрушилась…в этом нет ничего хорошего!»

Говоря об этом, он слегка повысил голос, глядя Двэйну в глаза: «Но я знаю точно, отец умер из-за этого!»

Двэйн молчал.

Он всегда игнорировал эту мысль. Габриэль в данный момент говорил с полным отвращением к императорской семье.

«Ты …»

«Ничего». Габриэль покачал головой: «Я бы не сказал этого несколько месяцев назад, а спрятал эту мысль куда подальше. В конце концов, семья восстановилась, мне очень повезло. Я постараюсь возродить семью Роулинг и получить звание, несмотря на то, что не люблю императорскую семью. Но, по крайней мере, я буду стараться изо всех сил играть свою роль и не показывать истинных чувств».

«Что ты имеешь ввиду?» — Двэйн мягко улыбнулся.

«Я не слепой, не глухой и тем более не дурак», — Габриэль пристально посмотрел ему в глаза и сказал: «Брат, за эти месяцы отношения между тобой и императорской семьей немного изменились, я это вижу! Когда столичная гвардия направилась на северо-запад, чтобы противостоять твоим солдатам, я в академии чувствовал как все на меня смотрят.

Еще раньше … когда ты стал директором военной академии, я начал понимать! Императорская семья как будто хочет подчинить тебя! Они уже начали проверять тебя!»

Габриэль охрип, а взгляд его наполнился решимостью и силой.

Двэйн вздохнул и закрыл глаза на мгновение, чтобы подумать и сказал: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

«Я ни на что не надеюсь!» — Габриэль покачал головой, но его следующие слова действительно удивили Двэйна!

Габриэль сказал: «Брат, если ты хочешь что-то сделать … несмотря ни на что, это твой выбор! Я обязательно тебя поддержу!»

Глядя на взволнованное выражение лица своего брата, Двэйн, казалось, улыбнулся. Он подошел к краю палатки, вытянул руку и осторожно провел над пламенем горящей свечи…

«Ты намекаешь на восстание?»

Двэйн слегка улыбнулся со спокойным выражением лица. Он очень свободно произнес слово «восстание».

Под его умиротворенным взглядом Габриэль чувствовал себя неуютно, но молодой человек не отворачивался и настойчиво сказал: «Если это однажды случится, я буду рядом с тобой!» Он взял со стола шлем, надел его, кивнул Двэйну и собрался уходить.

«Подожди», — Двэйн остановил брата, когда он уже подошел к выходу палатки.

«Ответь мне честно», — Двэйн посмотрел в глаза своему брату: «В тот день, на банкете во дворце … ты специально пригласил Мьюза на танец?»

Габриэль остановился, подумал и посмотрел на Двэйна: «Мне очень нравится Мьюз … Но, признаюсь, мне не нравится королевская семья, включая принца. Поэтому тогда я отчасти сделал это специально».

«Значит, ты хочешь, чтобы я поднял восстание?» — спокойно сказал Двэйн и посмотрел на брата.

«Это твой выбор». Габриэль покачал головой: «Брат, я буду делать так, как ты скажешь! Но я хочу сказать следующее: если императорская семья решила принять меры против тебя, тогда … ты не должен медлить!»

Габриэль вышел из палатки, Двэйн глубоко вздохнул и вдруг улыбнулся.

Шестнадцать лет! Это его шестнадцатилетний брат!

Вот о чем он теперь думает…

Он забыл, что ему самому было всего двадцать лет.

«Я знаю как умер мой отец!»

У Двэйна болела голова, когда он вспоминал слова Габриэля.

Этот юноша… слишком много думал. В этом нет ничего хорошего.

Он постоянно размышлял, как сделать жизнь Габриэля немного проще. Двэйн не хотел, чтобы он участвовал в сложной борьбе за власть. Он надеялся, что сможет защитить брата.

Но теперь у этого юноши, судя по всему, есть свое мнение…

Танец с Мьюзом…он придумал специально!

Но зачем? Спонтанное решение по глупости? Или …

Двэйн остановил поток мыслей в голове. Он не хотел представлять брата хитрым и расчетливым человеком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 626. Боевой подвиг.**

Герцог дома Тюльпанов прорвал линию обороны противника на восточном фронте и вернул захваченную крепость.

В результате после битвы на восточном фронте произошло еще несколько небольших сражений.

Июнь. Люди начали восстанавливать крепость. Двэйн предложил оставить северную стену и заново восстановить линию обороны на основе относительно целой южной стены.

Десятки тысяч рабочих и вспомогательная дивизия Двэйна были направлены на север.

С середины и до конца июня, всего за полмесяца преступный народ на северном берегу реки осуществил шесть нападений.

Люди до конца отстаивали реку, обе стороны понесли огромные потери. Преступный народ когда-то захватил берег реки, но люди надеялись вытеснить их с помощью Лэй Ци, из-за которых орки потеряли абсолютное преимущество в бою. Несколько раз люди по приказу Двэйна специально отступали, чтобы орки пересекли реку, где их уже атаковал отряд Лэй Ци.

За это время отряд волков и Лэй Ци сталкивались три раза, и каждый раз бой заканчивался победой Лэй Ци. Конечно, стоит заметить, что у Лэй Ци было преимущество в количестве, а Лосюэ, кажется, не собирался отправлять больше волков.

Это даже заставило Двэйна засомневаться: «Зачем Лосюэ отправляет отряд волков ?! Неужели у него всего 2-3 тысячи наездников?»

Тем не менее, отряд Лэй Ци не был непобедимым. Речной песок слишком мягкий и рыхлый, что мешало им двигаться. Последний раз Лэй Ци прорвались сквозь отряд орков и завязли в трясине.

За шесть боев ни одна из сторон не выводила большое количество солдат. Для преступного народа самое главное было помешать восстановлению крепости. Стоит признать, у них это получилось. Действительно, процесс восстановления крепости значительно замедлился.

В июле военные действия начались у центральной крепости.

Генерал Росток чувствовал себя униженным из-за победы Двэйна на восточном фронте, поэтому Ураганный легион в центральной крепости начал в июле «летнее наступление».

Они объединились с генералом Аэрпаем из западной крепости, командиром корпуса Громовой булавы, которые произвели ложную атаку, а Ураганный легион нанес главный УДар.

Десятки тысяч солдат вышли за городскую стену и провели тщательную подготовку, чтобы напасть на лагерь противника.

Встретившись с орками, обе стороны понесли большие потери.

В результате … «летнее наступление» генерала Ростка не достигло намеченной цели, не смогло прорваться через лагерь врага и заставить их отступить.

Генерал Аэрпай на западной линии обороны одержал большую победу, которую можно назвать «чудом».

С самого начала войны западный фронт не подвергался нападениям преступного народа. Объединившись с «летним наступлением», полк Громовой булавы под командованием генерала Аэрпая перешел горы и обошел противника с тыла.

Люди неожиданно напали на земли, которые захватил преступный народ. По пути они сожгли поля и три деревни преступного народа. На самом деле, это были заброшенные деревни, которые после людей заняли орки.

Затем они снова скрылись в горах, когда им в противовес подоспели оборонительные войска противника. В горах им удалось избежать осады, в итоге они сами устроили засаду и успешно уничтожили войско орков, насчитывающее более тысячи солдат.

Стоит отметить, что этой десятитысячной армией руководил лично генерал Аэрпай! Он тут же прославился, одержав такую победу!

В августе обстановка была спокойной.

Однако в октябре преступный народ снова нанес удар, на этот раз по центральному району!

Это было очевидно. Если они смогу прорвать оборону центральной крепости, тогда войска на востоке и западе будут отделены и изолированы друг от друга!

По подсчетам для этой атаки орки собрали около 100 тысяч солдат, в том числе бегемотов и троллей.

Во время битвы Двэйна отправили в центральную крепость на помощь Хуссэйну. Хуссэйн собственноручно обезглавил 4 бегемотов, а во время боя убил какого-то орка. Из достоверных источников они узнали, что это орк был высокопоставленным командующим — Байсытином, главарем клана носорогов.

После трех безрезультатных атак один из главных вождей Носорог Скала пришел один к городской стене центральной крепости и вызвал на бой сильнейшего святого из людей.

В результате этого сражения тысячи воинов стали свидетелями «великой битвы святых».

Во время их боя наступила темнота. Они сражались целый день, но победитель так и не определился.

Перед уходом Скала крикнул: «Оказывается, среди людей действительно есть сильный человек!»

Однако позже люди стали считать, что слова Скалы специально выдумали, потому что вряд ли он мог говорить на языке людей. К тому же, учитывая строптивый характер Скалы, он точно не стал бы хвалить врага. Двэйн предполагал, что, скорее всего, Скала сказал что-то вроде «Черт возьми, ты победил!»

Тем не менее, десятки тысяч солдат стали свидетелями битвы святых.

О Хуссэйне, чье имя означало «святой защитник», узнала вся Империя. Он стал героем войны.

В октябре преступный народ на Западном фронте нанес несколько ответных ударов, однако, они все были устранены благодаря действиям генерала Аэрпая.

На какое-то время в северном районе Империи наступила странная обстановка.

Двэйн на восточном фронте и Аэрпай на западном фронте достигли довольно впечатляющих результатов. Двэйн уничтожил десятки тысяч орков, к тому же никто не мог превзойти его победу во время возвращения крепости. А генерал Аэрпай получил похвалу за неожиданное нападение на врага стыла.

Только генерал Росток в центральном районе до сих пор не совершил никакого подвига. Как будто… молодое поколение на восточном и западном фронте перехватило инициативу.

Ураганный легион тоже чувствовал себя бесполезным.

В ноябре преступный народ, наконец, начал широкомасштабное наступление на восточном фронте. По мнению Двэйна, Лосюэ сделал это намеренно.

Поскольку за последние несколько месяцев ситуация на восточном фронте зашла в тупик, а Лосюэ ничего не предпринимал, это вероятно вызвало недовольство орков. Чтобы унять недовольство союзников, на этот раз Лосюэ приложил немало сил. Он отправил несколько десятков тысяч орков и эльфов с драконами им на подмогу.

В результате … Двэйну пришлось защищать крепость, которая была построена только наполовину!

Ситуация сложилась довольно странная …

В начале битвы преступный народ использовал как наземные, так и воздушные атаки. Двэйн лично возглавил отряд грифонов. Он вступил в бой, воспользовавшись паническим настроением эльфов при встрече с грифонами. Сотня грифонов Двэйна не только не уступала, но и превосходила тысячи эльфов. Только после появления

драконов, Двэйну пришлось отступить!

Маги, служившие Двэйну, тоже вступили в бой и помогали грифонам защищать в воздухе. Многие из магов пострадали, более десяти были убиты. Среди наездников грифонов тоже нашлись раненные и убитые.

Хотя отряд Лэй Ци был могущественен, но они не могли помочь в защите города. На этот раз орки пришли подготовленными, похоже в последний раз они изучили тактику людей с использованием щитов, а так же придумали как ограничить Лэй Ци.

Во время битвы стену крепости снова разрушили, и наступил критический момент…

Но на этот раз произошло чудо! И это не прибытие Двэйна!

Произошло вот что…

После этой битвы среди солдат восточного фронта будет ходить удивительная легенда, все будут вспоминать события того дня со страхом и трепетом.

Если спросить солдат о том дне, то вот что они вам скажут:

«Тогда … произошло чудо! Мы потеряли стену, воздушный отряд герцога Тюльпанов едва сопротивлялся. Эти орки нападали на нас не щадя своих сил… Мы еще не достроили стену, поэтому не могли сформировать эффективную защиту. Я спокойно наблюдал за тем, как наша стена падает…а орки прорываются вперед. Но в это время…»

Если расспрашивать солдата дальше, то он бы в этот момент начал тяжело дышать и выпил бы вина для храбрости.

«В то время … я и мои братья, казалось, одновременно услышали голос с неба! Да, это был голос с небес! Женский, холодный, от которого волосы вставали дыбом! Голос звучал так ясно, как будто она говорила прямо мне в ухо „Посмотрите в небо!“, а потом…»

«…потом … Я поднял глаза и увидел, как небожительница спускается с неба! Клянусь Небом, я абсолютно не лгу! Она точно Богиня! Черт возьми! Хотя я не видел ее лица, но готов поспорить, что не видел женщины красивее! Я увидел ее силуэт и остолбенел! А после этого…»

«…небожительница вытащила длинный меч, отрезала прядь своих длинных золотых волос и рассыпала их перед собой…»

«…и битва закончилась. Угадайте почему? В тот момент я так напугался, что чуть не обмочил штаны! Мы все по ее приказу посмотрели в небо. Она рассыпала свои волосы, орки вокруг закричали и… наступила тишина! Богиня тоже исчезла, и мы опустили головы. На поле битвы мы увидели, что все орки, копошившиеся как муравьи, вдруг превратились в … каменные статуи! Скажи, разве это не чудо? Как та красавица может быть не небожительницей? Это точно была она! Слава Богине! Да здравствует Роланд! Да здравствует Империя!»

«Да здравствует Роланд! Да здравствует Империя!» — кричали солдаты, держа кубки в руках.

Таверна в городе-крепости теперь стала местом отдыха солдат.

Среди них сидел юноша лет двадцати с красивым лицом, позади которого стояли несколько крепких мужчин, похожих на охранников.

Поговорив с несколькими подвыпившими солдатами, он наконец-то получил полную картину битвы …

Это был Чарли, нынешний император.

Появление небожительницы? Благословение?

Она превратила орков в статуи?

«Герцог Тюльпанов, мой учитель, что за трюк ты придумал?»

Увидев, что вокруг него пьяные солдаты, он немного напрягся.

На этот раз император лично прибыл на восточный фронт, чтобы наградить солдат. Замечательно, что он приехал поздравить их лично! Хотя все знали, что фактически у него нет власти, но он как-никак император!

Только…это место он решил посетить инкогнито, но в сопровождении охраны.

«Ваше Величество», — один из охранников приблизился к его уху и прошептал: «Здесь слишком много людей. Прошу вас как можно скорее отправиться в резиденцию герцога».

«Куда ты торопишься», — уверенно сказал Чарли. «Здесь герои Империи Роланд! Разве мне, императору, стоит чего-то опасаться рядом с нашими храбрецами?»

Охранники услышали его прекрасные слова и посмотрели на него с восхищением. Император отлично справлялся и даже захотел взять пива и выпить с солдатами. Однако, это было уже слишком, и после долгих уговоров охранникам все-таки удалось его остановить.

«Хорошо, идем к учителю», — Чарли лишь делал вид, что сопротивляется им. Конечно, он бы не стал пить пиво вместе с солдатами!

«Слава Богине! Да здравствует Роланд! Да здравствует Империя! Да здравствует Герцог Тюльпанов!»

Чарли улыбнулся, услышав первые слова, но когда пьяные солдаты выкрикнули последнее предложение, его глаза странно засияли.

«Уходим».

Казалось, что он, наконец, потерял интерес и первый вышел из таверны, наполненной веселыми солдатами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 627. Игра юного императора.**

Двэйн стоял на берегу реки, почва под его ногами была слегка красноватой. Всего пару месяцев назад десятки тысяч людей поклялись сражаться до последнего, и именно их кровью пропитана земля.

В этот момент он закрыл глаза и стал прислушиваться, как будто в шуме ветра слышались крики солдат, лязг оружия, стук копыт, звук проникающего в плоть оружия и сломанных костей…

Двэйн вздохнул и вылил вино из кожаных мешков прямо на землю, оно тут же быстро впиталось и исчезло…

Казалось, что Двэйн смотрит на гладь воды, он вздохнул и пробормотал что-то себе под нос.

Затем он шагнул ближе к реке, открыл последний мешок с вином и вылил прямо в реку…

Он выглядел очень сосредоточенным, глядя на замок, построенный преступным народом на том берегу реки. Двэйн ощутил на себе злобный и холодный взгляд наездников волков, патрулирующих территорию!

Простояв полчаса на берегу, Двэйн вдруг улыбнулся и сказал сам себе: «Знаешь что? Я бы сейчас прочитал стихотворение, чтобы выразить свои эмоции, но, к сожалению … Я необразованный человек и ничего не знаю о стихах».

Сзади послышался безразличный смех: «Ты знаменитый герцог дома Тюльпанов. Каждый раз, когда кто-то говорит о тебе, восхваляют твой талант и обширные знания. Если ты называешь себя необразованным, то другие подумают, что ты просто лицемер!»

Двэйн улыбнулся и оглянулся на женщину, стоящую за ним. Хотя он много раз видел ее золотистые волосы, но каждый раз поражался ее красоте.

«Лицемер… ты научилась верно использовать это слово. Знаешь, это одно из самых используемых слов у людей», — сказал Двэйн, посмотрев на ее волосы. «Они очень быстро растут. Прошло всего несколько дней, а они снова стали длинными».

Королева Медуза Николь стояла перед Двэйном в лучах солнца. На ее красивом лице появилась улыбка: " Двэйн, ты бросил все дела в городе, чтобы выразить свою скорбь погибшим? Разве это не лицемерно?»

Двэйн изменился в лице, улыбка куда-то пропала. Он глубоко вздохнул и посмотрел на нее уставшим взглядом: " Николь, ты не понимаешь. Хотя ты многое знаешь, но не поймешь моих чувств сейчас. Ты не понимаешь что я чувствовал, когда десятки тысяч солдат погибли по моему приказу прямо у меня на глазах. Я помню, как возглавил армию верных мне людей, когда мы контратаковали противника… В то время мне казалось, что я все контролирую, но все изменилось. Люди, которые клялись мне в верности, погибли здесь…» , — он показал рукой на берег реки.

«Они громко кричали, боролись, яростно сражались, а потом упали здесь холодными трупами» , — договорив, его лицо исказилось в гримасе, затем он тихо продолжил говорить. «Николь, если я скажу тебе, что пришел сюда, чтобы вспомнить о них, потому что чувствую себя виноватым…ты поверишь мне?»

Королева Медуза не сразу ответила. Она слегка повернула голову, как будто прислушиваясь к ветерку, а потом сказала: «Я верю тебе».

Двэйн растрогался, наклонился и схватил горсть грязи: «Смотри, земля пропитана кровью. Я думаю через несколько лет, когда пройдет война, эти земли превратятся в плодородные поля».

Он с силой сжал кулак, и земля посыпалась сквозь пальцы.

«Я не знала, что ты такой сентиментальный человек», — медленно произнесла Медуза. «Я слышала, что сентиментальными могут быть люди с мягким характером. Но насколько я тебя знаю, ты совершенно не слабый человек».

Двэйн покачал головой: «Я скорее овца в волчьей шкуре. В этом мире овец обычно съедают, поэтому я притворяюсь волком, чтобы выжить».

С этими словами он подошел к Николь, встал рядом и посмотрел на другой берег …

Через какое-то время он прошептал: «Хочешь узнать один секрет?»

«Похоже, ты действительно опечален. Я слышала, что люди делятся с другими своими секретами только когда им очень плохо», — Медуза мягко улыбнулась. «Тем не менее, твой секрет наверняка очень интересный, и я хочу его узнать».

«Преступный народ наш самый большой враг», — странным тоном заговорил Двэйн. «Они убили много людей и вторглись на нашу территорию … Но на самом деле…»

Он приблизился к уху Николь и тихонько прошептал: " Я не испытываю к ним ненависти, потому что не думаю, что они виновны».

Николь подняла голову и удивленно посмотрела на Двэйна: «Тебе лучше не говорить этого на публике, иначе…»

«Конечно, я же не настолько глуп», — фыркнул Двэйн.

«Но почему?» — Николь отвернулась в сторону.

Двэйн заложил руки за спину и, глядя на северный берег, сказал:

«Представь, у тебя на столе есть говядина и баранина. Мы виноваты в том, что едим их? Нет. А виноваты ли коровы и овцы в том, что мы едим их? Тоже нет».

Сказав это, Двэйн покачал головой: «Итак, кто виноват? Кто тогда виноват?»

Какое-то время они молча стояли, наслаждаясь тёплым ветерком, обвевающим лицо.

Чарли и сопровождающих его охранников остановили солдаты, когда они приблизились к резиденции командующего.

«Это запретная зона! Пожалуйста, представьтесь!»

Солдаты равнодушным холодным взглядом смотрели на Чарли и его охранников.

Чарли не выразил своего недовольства, а лишь повернулся к своему охраннику. Он шагнул вперед и сказал: «Мы приехали из столицы, чтобы увидеть герцога дома Тюльпанов».

«Из столицы?» — холодно спросил солдат: «Вы из военного министерства?»

«Э-э … друзья герцога», — пробормотал охранник.

Хотя у солдат появились подозрения на их счет, однако, враг выглядел совсем по-другому, а не как человек, поэтому они не могли быть шпионами.

«У нас приказ никого не впускать!»

Услышав эти слова, охранник разозлился и пошел на солдата, но Чарли его остановил и с улыбкой сказал: «В таком случае мы пойдем».

Он развернулся и пошел, охранники тут же последовали за ним. Только самый главный из них все не успокаивался и оглядывался на солдат.

Как высокомерны солдаты герцога дома Тюльпанов! Даже у знатных семей в столице стража намного вежливее!

«Ваше Величество …» — прошептал охранник Чарли: «Может мы …»

«Ничего! Я хочу лично пройтись и все здесь осмотреть», — на его простодушном, детском лице появилась улыбка.

Известие о том, что император лично приехал поблагодарить солдат, быстро распространилось. Только прошел слух, что он приедет с несколькими тысячами охранников.

К тому же было принято решение, что он не поедет в крепость ради своей же безопасности, встреча пройдет в более безопасном месте — городе Акин.

Никто не мог подумать, что император, наслушавшись историй Двэйна о «посещении мест инкогнито», воспользуется возможностью и отправится в крепость, которая находится неподалеку от лагеря врага!

Чарли вместе со своими охранниками сделал еще несколько кругов по городу.

Многие рабочие продолжали восстанавливать крепость, а торговцы раздавали свои товары. Никто не боялся, что враги проникнут в крепость, потому что выглядят они совершенно не как люди и будут быстро обнаружены.

Чарли и его охрана были не очень заметны в крепости.

Однако, прогуливаясь по улицам города, Чарли не подозревал, что за каждым его словом и действием давно следят.

Вскоре и Двэйн узнал о прибытии в город императора.

Вечером Двэйн вернулся в резиденцию. Он пролистывал толстую книгу для записей, в которой подробно описывались все места в городе, куда ходил император, а также что он говорил, слышал и с кем общался.

«Все-таки ты еще ребенок», — Двэйн слегка улыбнулся. «Неужели ты думал, что так просто останешься незамеченным?»

На самом деле Чарли со своими охранниками оторвались от основного отряда и спокойно направились на север. Подчиненный Двэйна заметил их еще в Акине.

Двэйн не дурак, чтобы надеяться только на охранников, которые защищают юного императора. Любой мог догадаться кто он, так как все знали, что император должен был лично приехать на встречу с солдатами.

Раз молодой император решил притворяться, чтобы проявить свою «мудрость» и близость к народу, то Двэйн с удовольствием подыграет ему.

Поэтому Двэйн отправил своих людей следить за ним. Сам он издал приказ никого не впускать к себе в резиденцию, чтобы избежать с ним встречи.

Она даже перевел в другие места всех тех, кто видел или лично знал императора, в том числе и своего брата. Если они случайно встретятся, то игре конец!

Игра есть игра!

Двэйн пытался узнать ход мыслей Чарли:

Посетив город инкогнито, он сможет «проникнуть в самые низы» и показать свою близость к народу. Затем он захочет лично встретиться с Двэйном и придет в резиденцию.

А потом …он, вероятно, захочет дальше играть мудрого и милостивого императора. «Ах, учитель, невзирая на большой риск, я отказался от защиты, чтобы увидеться с тобой. Я прибыл в самое опасное место! Ты тронут моей искренностью? Не нужно снова меня отговаривать, просто служи верой и правдой», — наверняка этот юноша думает о чем-то подобном.

Но Двэйн не хотел сближаться, поэтому избегал его.

Тебе нравится играть? Тогда это «игра одного актера».

Двэйн, как учитель и как герцог, уже пытался намёком дать ему понять свою ошибку, но, к сожалению, это не дало результата.

Однако, ближе к вечеру Двэйн понял, что юный император более вынослив, чем он предполагал. Он сделал еще круг по городу и направился на север к торговцам, чтобы найти место для ночлега. Вечером того же дня Двэйн пригласил к себе специального гостя — воина императорского дворца, сэра Чика.

Чик пришел к Двэйну в одиночку и принес секретный приказ, поэтому стража резиденции не смогла его остановить.

Первое, что он сказал, когда увидел Двэйна было «Все ли в порядке с молодым императором?»

Двэйн не стал прикидываться дураком и ответил с улыбкой: «Все хорошо, он в безопасности. Его охраняют мои люди».

«На северном берегу лагерь преступного народа», — серьезно покачал головой Чик.

«Битва была несколько дней назад, после этого я сжег мост. Если они захотят на нас напасть, то им придется построить мост заново, что займет около суток. Не беспокойся, они не смогут так легко переправиться через реку», — успокоил его Двэйн.

Чик недовольно посмотрел на Двэйна: «Герцог, поскольку вы уже знаете, что император тайно приехал сюда, то почему вы не приняли его в резиденции! В городе полно людей, что если …»

Двэйн скривил губы: «Что я могу поделать, если император захотел тайно посетить город?»

Больше Двэйн не мог притворяться, что не знал о прибытии императора. Теперь Чик знал, что он специально бросил его в городе, а это было действительно неприемлемо.

На следующий день Двэйн и Чик с отрядом лично отправились туда, где остановился Чарли, чтобы увести его в резиденцию.

Хорошо, что … Чик был человеком принца Сона. Маленький Чарли тут же начал просить у него прощения, изображая «уважение». Двэйн схватился за голову, думая, почему же он не научил его другим приемам.

К тому же, он будто хотел сказать ему: «Не беспокойся, твой отец серьезно болен, скоро его не станет, поэтому тебе нужно набраться терпения».

Но ведь он не мог этого сказать.

Кажется, император действительно о чем-то беспокоился.

После того, как они вернулись в резиденцию, он только и ждал момента отделаться от Чика и найти момент поговорить с Двэйном наедине. Этот молодой одиннадцатилетний император искренне посмотрел на Двэйна и глубоко вздохнул:

«Учитель, неужели ты меня избегаешь? Или я действительно так глуп и никчемен, что не достоин твоего совета?»

Двэйн улыбнулся, этот юноша отлично играл обиженку. Если он вдруг не станет императором, то из него получится хороший актер.

К сожалению, как бы он ни был хорош, он всего лишь ребенок. Естественно он не смог одурачить опытного хитреца Двэйна, поэтому в ответ он лишь улыбнулся. Чарли понял, что его трюк не удался, но не стал отчаиваться и многозначительно улыбнулся.

Двэйн должен был обратить внимание на его слова!

«Учитель».

Чарли посмотрел на Двэйна невинными глазами: «Я хотел поговорить с тобой… э-э, по пути на север я встретил одного человека, это была Мьюз, младшая сестра госпожи Листер ‚.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 628. Снова ослушался приказа.**

«В городе Акин я видел Мьюз. Она была в доспехах и форме, рядом с другими солдатами… но они выглядели странно. Я послал человека узнать те ли это отряды, которым мобилизовали припасы с центрального фронта …», — с улыбкой сказал Чарли.

Лицо Двэйна сразу стало серьезным.

Он тут же написал письмо и отправил человека в лагерь «волчьи клыки».

Но через некоторое время он снова позвал начальника охраны Старика Смоука: «Я боюсь, что этот толстяк снова не повинуется моему приказу. Ты должен это решить! И привези ее ко мне! Это безобразие!»

Северный фронт, к югу от центральной крепости.

Недалеко от лагеря воздушных войск располагался другой лагерь, вмещающий более десяти тысяч человек.

Каждое утро по лагерю передвигались солдаты в доспехах.

Внутрь въехали несколько повозок после предъявления документов. В открытых повозках лежали мешки с едой, сушеным мясом, оружием и доспехами, а также связки бронебойных стрел.

Внутри лагеря стоял флаг, вышитый странным узором, напоминающим острые клыки какого-то зверя.

На полигоне этого лагеря солдаты сформировали небольшие отряды и проводили тренировку, но непохожую на обычную тренировку имперской армии.

Эти солдаты носили не доспехи, а странную камуфляжную одежду. Например, полностью покрытую ветками и листьями, или шлемы, обвязанные соломой. Некоторые даже намазали себе лица черно-зеленой краской.

Еще на плацу были солдаты, которые боролись на палках, а друге стояли вокруг, смотрели и кричали.

Все это совершенно не было похоже на армию империи.

Здесь находился единственный лагерь империи, где тренировали наемников. Лагерь «волчьи клыки» под руководством Лонгботтома. «Волчьи клыки» уже одержали первую победу над воздушными войсками врага.

Толстяк Лонгботтом утром вместе с кавалеристами сделал несколько кругов вокруг лагеря. Как следует разогревшись и вспотев, он снял доспехи и в одной форме зашагал по лагерю. По дороге он встречал солдат и громко с ними разговаривал: «Эмре, вчера вечером ты проиграл. Смотри, не сломай ногу. Карл, ублюдок, хватит пить сутра! Рокки, почему у тебя красные глаза? Неужели всю ночь мечтал о девчонках?»

Хотя он говорил грубо и вульгарно, но здесь все к этому привыкли.

Очевидно, что Лонгботтома поддерживали и относились к нему с уважением и любовью.

Толстяк широким шагом проходил мимо казарм. Он подошел к одной казарме, которая находилась недалеко от его, и зашел внутрь.

Внутри он увидел на земле броню и оружие, а в воздухе чувствовался запах вина.

Толстяк пожал плечами и нахмурился.

В казармах стояла только одна кровать. Человек, который лежал на кровати, завернулся в одеяло, свернулся калачиком и громко храпел. Вероятно, он так громко и прерывисто храпел, потому что сильно устал.

Толстяк подошел к кровати и посмотрел на него.

Оказалось, что это Мьюз. Она прямо в одежде лежала на боку, крепко схватившись за бурдюке вином. Она спала очень крепко, слегка приоткрыв рот так, что слюни капали на подушку.

«Эй, прекрасная девушка, почему ты спишь как разгильдяй? Боже, она еще храпит и пускает слюни».

Толстяк поднял брови, откинул одеяло и слегка пнул ее: «Эй, пацанка, вставай!»

Ответа не последовало.

«Эй! Вставай!»

«Хр-р-р…»

Толстяк разозлился, вышел из казармы и взял ведро воды. Затем он встал перед Мьюз, достал свисток и громко свистнул…

Мьюз прищелкнула языком и сквозь сон услышала резкий свист! Этот звук разбудил ее!

Потом она услышала отвратительный рев толстяка …

Срочный сбор ?

Мьюз тут же подскочила с кровати и машинально начала хватать вещи и искать под кроватью сапоги. Но как только она открыла глаза, то увидела гадкое улыбающееся лицо толстяка.

Не успела она ничего сказать, как…хлоп!

На нее опрокинули ведро холодной воды. Мьюз тут же подскочила и завизжала как кошка, которой наступили на хвост.

«Сволочь! Что б ты сдох! Какого черты ты делаешь! Ты с ума сошел!»

Мьюз окончательно проснулась и во все глаза уставилась на него. У этого отвратительного толстяка была злая улыбка, он держал в руке ведро и с прищуром смотрел на нее.

«Проснулась? Вставай скорее! Ты прямо-таки поросенок, который любит поспать…ну, богатый поросенок».

Мьюз вспыхнула и громко закричала: «Толстяк! Кто позволил тебе заходить в мою комнату!» Договорив, она машинально схватилась за одеяло.

Толстяк вздохнул и с презрением отмахнулся от девушки: «Что ты делаешь? Ты же все равно не сняла одежду … Кроме того, ты годишься мне в дочери. Послушай, это военный лагерь, все солдаты встают с восходом солнца. Разве тебе позволено так долго спать?»

Мьюз беспомощно взглянула на этого толстяка и снова упала на кровать: «Пожалуйста, толстяк… сегодня я отдыхаю! Черт! Я хочу отдохнуть! Я только вчера вернулась с восточного фронта! Я ехала на лошади шесть дней! И привезла тебе двадцать шесть повозок с провиантом! Дай мне отдохнуть! Ты же должен понять!»

Лонгботтом нисколько не проникся ее словами и по-прежнему хитро улыбался: «Конечно, я все понимаю. Я лично дал тебе выходной, но…»

Внезапно он протянул руку, поднял бурдюк над кроватью и дважды встряхнул: «Пусто … ты слишком много пьешь. Неужели ты забыла мой приказ? На выходных ты можешь заниматься чем хочешь, но пить в лагере категорически запрещено!»

Толстяк схватился за мешок и, прищурившись, посмотрел на нее.

Мьюз, однако, не испугалась, взглянула на него, а затем ответила: «Толстяк, я украл этот мешок с вином из твоей комнаты».

«Хм…»

Он быстро встряхнул его и сразу же закричал: «Ах, ты сволочь! Это мои запасы! Как ты посмела его выпить!»

Мьюз покачала головой, откинула одеяло и начала что-то искать на полу: «Толстяк, куда ты пнул мои сапоги?»

«Они у тебя на ногах», — Лонгботтом сердито сжал пустой мешок. «Ты даже спишь в сапогах?»

Мьюз спрыгнула на землю, потянулась и начала надевать доспехи и хватать оружие. Затем она оглянулась на толстяка и сказала: «Ты не можешь вламываться ко мне в комнату, несмотря на то, что ты мой командир… И в следующий раз не обливай меня водой! Мне нужно умыться…»

«Извините, больше воды нет», — толстяк указал на пустое ведро. «Ты уже использовала свою воду».

В лагере каждому солдату предназначалось только одно ведро воды в день.

Мьюз сердито посмотрела на пустое ведро и разозлилась: «Ах, ты! Я не спала три дня, чтобы выполнить твое поручение! Я три дня не умывалась ! А ты! Я же девушка! А девушки должны быть чистыми !»

Толстяк посмотрел на нее с улыбкой и специально сказал: «О, так ты девушка? А я и забыл! Посмотри на себя!»

Да, внешний вид Мьюз можно описать одним простым и понятным словом — неряха!

Она выглядела очень неряшливо!

Вся в пыли, на голове кавардак. Несколько дней она бегала в поисках еды и оружия, и, добравшись до лагеря, напилась вина и упала спать без сил.

Ее изначально белая одежда теперь стала грязной, вся в пятнах, пыли и следах вина…

Глядя на ее внешний вид, никто бы не подумал, что она родственница знатного Листера!

С тех пор, как она сбежала из дома на север, ей пришлось примкнуть к толстяку, жить в этом лагере и выполнять его поручения. Конечно, у нее не было официальной должности, как и у других наемников, кроме толстяка и Хуссэйна.

Каждый день она тренировалась с безжалостными наемниками: ездила на лошади, ходила в военно-учебный походы, спала под открытым небом, не мылась несколько дней и еще много всего.

Все это время она пряталась за толстяка, но…сама не знала от чего.

Позже Двэйн скомандовал войскам двигаться на север. Толстяк хотел отправить ее на восток, но она никак не соглашалась. Возможно, потому что на востоке был Габриэль?

Но, похоже, не из-за этого…

Она осталась здесь с толстяком.

Наемное войско толстяка высказали неповиновение приказу и придумали свой план атаковать врага. План боевых действий в результате оказался успешным, толстяк получил награду за это, а войско стали называть «волчьи зубы».

Высшее руководство Ураганного легиона изначально не одобряло их «сборище»!

Несмотря на то, что битва прошла успешно, наемников и толстяка стали еще больше не любить.

Кроме того, Ураганный легион за все время не достиг никаких результатов, а наемники толстяка получили награды, что вызвало всеобщую зависть.

В результате … на них косо смотрели, когда дело дошло до пополнения запасов войска. Люди из Ураганного легиона постоянно создавали им трудности и затягивали с поставкой провианта.

Толстяк поначалу бесился и даже ругался с людьми из Ураганного легиона.

К счастью, генерал Андре был тесно связан с домом Тюльпанов. Благодаря его поддержке, воздушные войска часто доставляли провиант толстяку. Но, натерпевшись выходок Ураганного легиона, толстяк отправил своего человека поговорить с Двэйном.

Двэйн, конечно, мог прикрыть своих подчиненных. Хотя наемники толстяка оставались в центральной части, доставка провианта осуществлялась с восточного фронта.

Мьюз отказалась идти на восток и настояла на том, чтобы остаться с толстяком, он не был против. Несколько дней назад он велел ей ехать в Акин и лично получить провиант на целый месяц. Мьюз взяла людей и отправилась в Акин, дорога туда и обратно заняла у нее шесть дней, а поручение оказалась сложным.

Толстяк заботился о Мьюз, он выделил ей отдельную казарму рядом со своей. Так или иначе, они принадлежали к наемным войскам империи, в которых и раньше были женщины, поэтому солдаты не сильно удивились появлению Мьюз.

«Хорошо, хорошо», — толстяк махнул рукой, видя напряженное лицо Мьюз. «Я пытался разбудить тебя. Как ни крути, ты девушка. Скорее приводи себя в порядок, у меня есть кое-что для тебя. Если опоздаешь, то тебе ничего не достанется, и не вини меня потом».

Мьюз уже взяла оружие и умылась из ведра остатками воды: «Ладно, что там у тебя?»

«Пошли», — странно улыбнулся толстяк. «Я возглавил группу, с которой мы обошли крепость и направились на запад… а потом увидели поля противника. Ха-ха-ха! Сейчас сезон сбора урожая, нам нельзя медлить, нужно скорее обчистить их!»

Глаза Мьюз тут же загорелись: «Это действительно хорошие новости! Здорово, что ты не забыл про меня!».

«Быстрее! Мы скоро выдвигаемся».

Подойдя к двери, толстяк внезапно остановился, оглянулся на Мьюз и сказал: «Есть еще кое-что… Мы больше не можем утаивать, что ты здесь. Думаю, герцог узнает рано или поздно. Может быть, он уже знает. Возможно, через несколько дней он потребует, чтобы я отправил тебя».

Мьюз на мгновение растерялась и застыла, а затем энергично покачала головой: «Я не поеду! Никуда не поеду! Я не хочу ехать к подчиненному Двэйна … Я ненавижу этого парня больше всего на свете».

Толстяк потер подбородок и странно улыбнулся: «Как хочешь… но если он узнает, что я прячу тебя, то меня накажут битьем батогами».

Мьюз закатила глаза: «Ты же толстый, кто тебя накажет?».

Немного поколебавшись, она перестала улыбаться и искренне скала: «На самом деле … Я знаю, что ты обо мне заботишься … Спасибо, дядя Лонгботтом».

Услышав это, толстяк широко раскрыл глаза, как будто увидел привидение: «Ты! Как ты назвала меня?! Ты назвала меня дядей? О, господи!»

Мьюз скорчила гримасу и улыбнулась: «Разве это не так? Ты же сам сказал, что я гожусь тебе в дочери!»

«Но мне еще нет сорока лет!» — сердито сказал толстяк, затем шлепнул ее по голове. «Не смей называть меня так, черт возьми!» — хотя он сказал это так легко, но в его глазах мелькнула грусть.

Мьюз посмотрела ему в глаза и шепотом сказала: «Толстяк … Я слышала, что у тебя была дочь…»

«Это не твое дело», — вспылил толстяк и хотел ударить ее, но она отпрыгнула: «Веди свою лошадь! Собираемся у ворот лагеря! Поторопись или получишь у меня!»

Мьюз высунула язык и быстро пробежала мимо толстяка: «Спасибо».

Посмотрев на ее удаляющийся силуэт, Лонгботтом вздохнул. В его глазах показалась искренняя доброта и тепло по отношению к ней.

Он засунул руку в карман… и нащупал там письмо от Двэйна.

Он только что солгал Мьюз … Двэйн не «узнает рано или поздно», он уже узнал! Узнал, что Мьюз здесь.

Он получил это письмо вчера, в нем Двэйн попросил толстяка немедленно отправить Мьюз в Акин. А если она откажется, то связать ее и выслать насильно!

Так написал Двэйн.

Но на этот раз толстяк ослушался его приказа. В конце концов, он делает это не в первый раз.

Только потому что … когда-то приютил ее, слабую, уставшую, с грустными глазами, похожую на маленького ёжика.

За это время она изменилась, стала пить и есть вместе с неотесанными мужиками, громко ругаться, но…какая девушка будет спать в обнимку с мешком вина?

Может быть, эти следы на подушке на самом деле слезы?

Толстяк потер щеки: «Эти щенки слишком беспокоятся о своих чувствах. Когда я был молодым, я либо любил, либо ненавидел и просто забирал понравившуюся женщину. А сейчас эта молодежь лезет из кожи вон, чтобы произвести впечатление».

Старик Смоук взял письмо Двэйна и вместе со своими людьми отправился к войску «волчьи зубы».

Он прибыл только вечером, и в лагере ему сказали, что он опоздал. Логботтом сегодня утром с тысячей человек отправился «на охоту».

Лонгботтома здесь не оказалось, поэтому Старик Смоук стал выяснять у них все про Мьюз. Конечно, многие ее знали и сообщили ему, что Лонгботтом забрал ее с собой.

Старик Смоук вздохнул … как и ожидал герцог, он его упустил.

Лонгботтом снова ослушался приказа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 629. Разбежаться в разные стороны.**

«Первый отряд заходит справа и поджигает. Второй отряд окружает их и начинает шуметь. Третий отряд со мной поджигает слева!»

Ночью Лонгботтом и его помощники прятались в траве на склоне холма. На земле он нарисовал примерную карту и раздал всем приказы, потом посмотрел на них горящими глазами и спросил: «Все поняли?»

«Поняли», — улыбнулся один бородатый наемник, показав свои желтые зубы. «Не в первый раз».

Деревня, в которой жили орки, была построена на основе заброшенной деревни людей, а вокруг располагались поля. Во время поздней осени орки собирали урожай с полей и складывали в специально построенный для этого амбар.

На взгляд оборонительные сооружения были слабые. Вероятно, они считали, что находятся далеко от линии фронта, поэтому им не нужна мощная оборона.

Много дней Лонгботтом со своими людьми обходил линию фронта и уходил вглубь земель захваченных преступным народом.

Можно сказать, что Лонгботтом действительно «зашел на чужую территорию», потому что эти земли относились к западной зоне военных действий.

«Хорошо! Тогда соберитесь с силами! Мы шли сюда так долго и просто не можем бросить затею!» — улыбка Лонгботтома выглядела злобной в ночи.

Затем он взглянул на Мьюз: «Ты пойдешь со мной».

Мьюз молча кивнула и спрятала кинжал в кожаный сапог.

Глубокой ночью в деревне царила тишина. Здесь в основном жили пожилые, женщины и дети, а воинов-орков насчитывалось всего несколько сотен.

Но даже в этом случае Лонгботтом не решался поступать необдуманно. Он слишком много имел дело с орками, и уже понял, что даже юные орки не уступают по силе и боеспособности взрослым солдатам. Так же не стоит недооценивать стариков и женщин. Если они объединятся, то вполне могут оказать сопротивление.

Они еще немного подождали, а потом внезапно взялись за дело.

Наемники специально окружили деревню и начали шуметь, кричать, дуть в рог, стучать камнями, имитируя стук копыт приближающихся лошадей.

Все это очень быстро встревожило орков. Они выбежали из своих домов и увидели в темноте множество факелов. Только на некоторых орках были надеты доспехи, остальные взяли заостренные палки. Наемники насчитали чуть более тысяч орков.

Люди привлекли их внимание и стали уводить подальше от деревни, орки в свою очередь легко побежали за источником шума.

Затем два отряда, уловив момент, приблизились к поселению с обеих сторон и быстро побежали в амбары.

Амбары охраняли несколько орков, но опытные наемники легко их атаковали из засады. Несколько орков убили стрелами, а другим они перерезали горло. Несмотря на то, что орки были очень сильные, наемникам помогал их богатый опыт.

Когда они убрали всех охранников, наемники в темноте дали друг другу сигнал, подражая крику птиц, что все прошло успешно.

«Скорее! Братья, которые отвлекают орков, не протянут слишком долго!» -Лонгботтом первый взял кожаный мешок, который он нес с собой, и вылили содержимое в амбаре. Остальные наемники один за другим сделали тоже самое. Эти бурдюки были наполнены не водой и вином, а горючим!

Они равномерно разлили повсюду горючее, а затем выбежали оттуда. Последний человек все поджег…

Орки, которые ушли далеко от деревни, вдруг в ужасе увидели, что их амбары горят! В темноте огонь был виден особенно четко и ярко! Небо озарилось, как будто наступил день!

«Пожар! Пожар!» — начали кричать орки, охваченные паникой и страхом!

Потому что в амбарах хранилась вся их еда! Самое важное, что у них было!

Они вернулись и увидели, что весь их урожай, который они выращивали в течение года на этой земле, сгорел!

Старики, женщины, дети и солдаты, который сражались с людьми, рассчитывали на этот урожай! Орки надеялись перезимовать с этим провиантом!

Но вся еда сгорела …

Орки, которые пошли за людьми, все как один побежали обратно к горящим амбарам.

Из-за горючего огонь разгорелся очень быстро. Пламя, поднимающееся в небо, освещало не только лица орков, но и убегающих наемников!

«Люди сожгли нашу еду! Люди!»

Орки, увидев вдалеке убегающих наемников и Лонгботтома, пришли в ярость и бросились за ними.

Солдаты-орки хотели догнать их несмотря ни на что. Люди так сильно их разозлили, что они не успокоятся, пока не перебьют всех!

В это время остальные орки пытались потушить огонь, но в засушливый осенний сезон это было практически невозможно.

Старики упали на землю и начали громко плакать.

«Чего встала! Они нас догоняют!» — Лонгботтом сильно толкнул Мьюз. Во время засады она хорошо себя показала и даже собственноручно перерезала одному из орков горло с помощью своего кинжала.

Но услышав доносившиеся рыдания, Мьюз как будто остолбенела, и пришла в себя только после громкого крика Лонгботтома.

Позади них орки подняли свои длинные мечи, и их лица исказились зверской гримасой!

«Бежим! Бежим!» — громко прокричал Лонгботтом и потащил Мьюз за собой.

Вдруг кто-то убил преследовавших их орков.

Один из отрядов устроил засаду в лесу и выпустил стрелы прямо в орков.

Наемники как раз сделали то, что у них лучше всего получалось: устроили засаду и внезапно атаковали…

Орки попадали после «дождя» из стрел. В темноте они не могли понять сколько врагов и где они прячутся. Хитрые наемники быстро покинули место засады и, быстро передвигаясь, продолжали пускать стрелы.

После таких атак орки были сильно ранены и пришли в полное замешательство.

В это время основной отряд Лонгботтома убегал все дальше и дальше. Стрелки, помогавшие им скрыться, разбежались в разные стороны.

Очевидно, что оркам не хватило тактической грамотности, они не знали как правильно действовать. К тому же, они не осмелились продолжить преследование в темноте. Хотя орков сильно разозлили их действия, но в темноте следовало быть осторожнее, ведь они не знали сколько именно людей на них напали…

«Они больше за нами не гонятся».

Убежав достаточно далеко в лес, Лонгботтом забрался на дерево и внимательно осмотрел все вокруг через подзорную трубу.

«Если бы они продолжили преследовать, мы бы устроили засаду и поймали их!»

Наемники вокруг вздохнули с сожалением, некоторым не терпелось поймать орков. Но услышав, что орки за ними не гонятся, наемники заметно расстроились.

«Ладно, уходим», — Лонгботтом махнул рукой и посмотрел на небо. «Мы неплохо поработали сегодня, но уже светает, а мы на их территории. Если нас найдут, то нам не поздоровиться. Итак, делимся на четыре отряда по первоначальному плану. Идите аккуратно и тихо, встречаемся в условленном месте… Если кто-то опоздает, мы не будем ждать! Ищите дорогу обратно сами!»

Наемники ухмыльнулись с серьезными лицами.

Все понимали, что Лонгботтом не шутит! Очевидно, что все они находились в опасности после того, что сделали. Нельзя подвергать риску главные силы, если кто-то вдруг опоздает или потеряется!

Они бросят даже Лонгботтома, если он не появится в определенное время в условленном месте! Это правило, установленное самим Лонгботтомом!

Они разбежались в разные стороны, согласно тактике, принятой в войске «волчьи зубы».

Мьюз пошла вместе с Лонгботтомом. Их отряд из трехсот человек направился на юго-запад. По плану они должны были идти в этом направлении два дня, а затем повернуть на юг. Они разработали такой маршрут, чтобы их не обнаружил враг.

Четыре отряда разошлись в разные направления. Отряд Лонгботтома шел ночью, а днем прятался. Они старались держаться подальше от дороги, проходя через горы и леса.

В один из вечеров они дошли до леса, Лонгботтом осмотрелся вокруг и сказал: «Скорее! Впереди должна быть река, после нее мы повернем на юго-восток и через два дня встретимся с остальными».

Наемники радостно загоготали.

За последние два дня они успешно атаковали еще две деревни, убили более 60 орков и устроили засаду, чтобы убить патрулирующих солдат-орков.

Согласно условиям выдачи награды, установленным Лонгботтомом, каждый из выживших получит хорошее поощрение. Поскольку войско «волчьи клыки» не относилось к регулярной армии Империи, Лонгботтом установил свои критерии для награждения. Например, за убийство одного орка предполагалась одна оплата, за убийство солдата другая оплата и так далее…

Во всяком случае, он заручился финансовой поддержкой Двэйна, поэтому таких вознаграждений не было нигде в Империи.

Они собирались пройти через лес, как вдруг увидели впереди бегущих наемников.

Они бежали из глубины леса к Лонгботтому и тихонько проговорили: «Нельзя идти дальше!»

«Что случилось?»

«Отряд волков! Впереди огромный отряд волков!» — запыхаясь, проговорил наемник, побледнев от страха.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 630. Сойти с ума.**

«Отряд волков?» — Лонгботтом изменился в лице и сразу же стал допытываться: «Где? Их много? Мы сможем с ними справиться?»

Наемник решительно покачал головой: «Это невозможно! Впереди в лесу их примерно три — четыре тысячи. Они слишком близко, боюсь, нам не стоит надолго здесь задерживаться. Ты же знаешь, что у волков отличный нюх!»

Хотя они разговаривали тихо, но все наемники вокруг их хорошо слышали и сильно перепугались.

Несколько тысяч волков!

Эти воины много дней сражались с орками и хорошо знали насколько сильны эти волки. Они ловкие и маневренные, отлично прыгают и беспощадны в борьбе.

К тому же их всего триста человек против нескольких тысяч…

С точки зрения боевой эффективности они в невыгодном положении. Вокруг только лес и широкие равнины, на этой местности им не одолеть несколько тысяч волков.

Лонгботтом доверял своим наемникам, которые много раз выбирались из лагеря волков. Их ум и чутье заслуживали доверия.

«Черт возьми», — Лонгботтом с раздражением почесал голову и прошептал: «Когда мы проводили разведку, то не обнаружили поблизости орков, тем более, что мы далеко от линии фронта. Откуда их взялось так много?»

«Неужели они идут специально за нами?» — с бледным лицом сказал один из наемников.

«Скорее всего, нет», — у Лонгботтома засияли глаза. «На наши поиски достаточно отправить и тысячу волков. К тому же, они не стали бы посылать элитные войска на поиск каких-то разбойников. В любом случае, они давно бы уже нас нашли».

Подумав, он горько улыбнулся: «Нам не повезло. Если они пойдут через лес, то точно найдут нас».

Все посмотрели на Лонгботтома, любой дурак понял в этот момент, что им не справиться с огромным отрядом волков.

«Мы немедленно уходим отсюда!» — приказал Лонгботтом.

Согласно словам наемника, волки находились на другой стороне леса менее чем в двух километрах от них. Волки тоже остановились отдохнуть, но их разделял только лес. Нельзя сказать, что расстояние в две тысячи километров это много или мало…

Однако, Лонгботтому было совершенно ясно, что орк, который руководит несколькими тысячами волков, намного умнее обычного орка. Он понимал, что скорее всего пока

большая часть отряда отдыхает, несколько волков исследуют местность.

Если волки пойдут глубже в лес… то у наемников будут проблемы!

Нужно убираться отсюда!

Они не стали медлить и быстро собрали свои вещи, а Лонгботтом распорядился не оставлять никаких следов.

Например, зарыть яму, где они разжигали огонь, убрать отпечатки ног и прочее.

Он очень хорошо знал, что рано или поздно волки доберутся до этого места, и им нужно скрыть все следы своего присутствия. Волки обладают одной из самых мощных способностей — невероятным нюхом, даже лучше, чем у собак! Даже один волк может почувствовать в воздухе запах людей!

Более того их запах был особенно сильный из-за того, что они не мылись несколько дней, пока бежали в свой лагерь.

Единственное, что им сейчас оставалось это бежать!

И еще молиться небесам, чтобы враги появились здесь позже, и у них было больше времени убежать подальше!

Их отряд быстро покинул лес и побежал на юг в противоположном направлении от волков.

Согласно плану Лонгботтома они должны были пересечь реку на юге и оторваться от отряда волков.

Однако, толстяк Лонгботтом так часто ругал Бога, что тот видимо оставил его и не услышал молитв.

Не успели они пробежать два-три километра, как наемники в ужасе закричали: «За нами гонятся!»

Лонгботтом достал свою подзорную трубу и посмотрел вдаль, где поднимались клубы пыли. Он вдруг увидел, как бегут волки, а у них на спине сидят наездники с блестящими длинными мечами!

Их обнаружили!

У Лонгботтома волосы встали дыбом!

Он быстро оценил на каком они расстоянии. Хотя казалось, что волки где-то далеко, но у наемников не было лошадей. Они передвигались пешком и точно не смогут оторваться от быстрых волков! Если они побегут, то едва ли успеют переплыть реку!

Лонгботтом моментально принял решение и прорычал: «Наемники, разделиться на

группы!»

Все услышали его приказ и поняли, что он хочет разделиться. В этом случае им, возможно, удастся сбить с толку противника, чтобы волки погнались за одной группой, а другие могли спастись.

Однако…

«Но нас и так слишком мало. Если мы снова разделимся, и волки догонят нас…», — обеспокоенно закричал наемник, — «Лучше я возьму еще людей и прикрою ваше отступление! Так у вас появится шанс уйти!»

«Какое к черту отступление!» — заорал Лонгботтом. «Их больше тысячи, а вас несколько десятков человек! Вас моментально разорвут! Я сказал, разделиться на группы!»

Наемники, которых долго обучали, быстро распределились в соответствии с его приказом.

Эта стратегия называлась множественное разделение.

То есть, когда отряд волков позади приблизится к ним, они увидят как триста человек разделяются на маленькие группы и разбегаются в разные стороны. Эти группы насчитывают всего несколько десятков человек или даже меньше.

В это время командующий отрядом волков обычно принимает решение игнорировать маленькие группы, а гнаться за самой большой!

Поэтому при разделении у них больше всего шансов выжить.

Но они не должны делиться на большие группы!

В этом и состояла стратегия Лонгботтома.

Вот так и произошло на этот раз. Отряд наемников разделился на несколько групп, когда волки почти настигли их.

Конечно же, командующий отрядом волков рассмеялся: «Они испугались и бросили свой отряд! Забудьте о дезертирах, преследуйте основной отряд!»

Когда отделилась пятая группы, их осталось менее ста человек. Почти двести человек успешно разбежались в разные стороны.

Но сам Лонгботтом продолжал бежать вперед вместе со своими людьми, несмотря на то, что к ним приближались волки! Он даже слышал их вой!

«Братья, скорее! Река впереди!» — громко крикнул Лонгботтом, задыхаясь от усталости. Он старался ободрить наемников.

Некоторые наемники начали отставать, другие падали на землю без сил и не могли подняться.

Тех, кто бежал все медленнее и медленнее, в конце концов, настигли волки, и наездники отрубали им головы своими длинными мечами!

Река! Река!

Река впереди!

Лонгботтом уже видел реку! Впереди! Всего пятьсот метров! Четыреста метров … триста метров…

Крики наемников, которых разорвали волки, резали ему слух!

Когда они, наконец, добежали до реки, Лонгботтом тут же громко зарычал: «Прыгайте в реку!»

В этот момент наездники волков добрались до наемников, которые бежали в конце отряда и уже набросились на них с мечами!

Плюх! Плюх! Плюх!

Они прыгали в воду один за другим.

После дождливого лета река к счастью еще была очень глубокая и широкая.

Логботтом и его команда прыгнули в реку, только двадцать последних человек все-таки попались волкам! Наемники отчаянно махали оружием и бросались на волков, при этом яростно крича: «Командир! Отправь мое вознаграждение семье!»

Более двадцати наемников не успели прыгнуть в реку, и попали в лапы врага, а через мгновение их всех убили!

Лонгботтом оплакивал каждого наемника, но в итоге взял себя в руки и вместе с остальными поплыл на берег.

К их счастью, волки не последовали за ними.

Наемники Лонгботтома специально не носили тяжелые металлические доспехи, чтобы быть маневренными в бою. Вместо этого они надевали обычные лёгкие доспехи из шкуры дикого зверя.

Наездники волков наоборот же носили прочные железные доспехи, сделанные гномами. Хотя они были крепкие, но и очень тяжелые, поэтому наездники не осмелились прыгать в воду.

Именно из-за тяжелой брони они передумали преследовать их дальше.

К тому же, им показалось, что людей осталось совсем мало.

Командующий отрядом волков, похоже, остался доволен результатом. Он не считал нужным рисковать своими войнами ради поимки десятка людей.

Волки разделились на две группы и начали прочесывать берег реки, чтобы выяснить, можно ли обойти реку или перейти ее на мелководье.

В это время на другом берегу появились Лонгботтом и с десяток его людей. Они все попадали от усталости, а Лонгботтом опечалено опустил свою мокрую голову и с ненавистью уставился на противоположный берег. Волки на том берегу реки громко завыли, а наездники насмехались, как будто над их поражением.

Лонгботтом заскрежетал зубами и сжал кулаки, а затем глубоко вздохнул: «Хватит отдыхать, мы сейчас же уходим отсюда! У нас нет времени на отдых! Скорее вставайте, если еще хотите жить!»

После этого он пересчитал людей и опешил!

Их было триста человек, по дороге они разделились на пять отрядов, значит, двести сбежало. Двадцать человек убили волки, а осталось человек восемьдесят.

И самое главное, что среди этих восьмидесяти человек не было одного очень важного! Лонгботтом хорошо помнил, что она прыгнула вместе с ним в реку!

Мьюз!

«Мьюз! Черт возьми! Почему я не вижу Мьюз?»

Толстяк как сумасшедший вертел головой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Zakon-Dyavola/

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/)**