**Ранобэ:**  Фанфик Игра Престолов. Великая гора

**Описание:** Человек из нашего времени, работающий в спец службах, попадает в тело Григора Клиган.

**Кол-во глав:** 1-66

**Пролог**

Он не знал, что пошло не так.

В какой-то момент он и его напарник загнали подозреваемого в тупик с односторонним движением. В следующее мгновение воздух наполнился звуком выстрела. После этого все, что он почувствовал-это приступ боли в спине. Он выронил пистолет и рухнул на грудь.

Он смутно представил себе, как его напарник поворачивается и стреляет в источник первого выстрела. Раздался крик отчаяния, когда нападавший безжизненно рухнул на землю.

Задержав первого подозреваемого, его напарник бросился к нему. Он едва различал слова: "О, Боже!…"

Он не знал, насколько сильно был ранен, но, очевидно, это было плохо. Действительно плохой.

Его напарник связался со штаб-квартирой и поспешно доложил: "это специальный агент Винсент Морено. У нас есть агент внизу. Повторяю, агент ранен!"

Сообщив свое местоположение, напарник перевернул его на живот. Он нежно поддержал его и умолял: "Ну же, Грег! Останься со мной!"

Грэг. Это было его настоящее имя. Специальный агент Грегори Уэлч из Центрального разведывательного управления. Это была его работа на протяжении последних пяти лет. Они с Винсентом работали вместе уже два месяца. Это было их первое крупное дело вместе. К тому же это будет их последняя встреча.

Грег изо всех сил старался ответить Винсенту речью или движением, но в тот момент он был не в состоянии что-либо сделать. Он даже не мог отдышаться.

Его чувства постепенно начали угасать. Все, что он мог разобрать, был странный жужжащий звук, который заглушал все остальные звуки. Затем у него ухудшилось зрение. Все вокруг него, казалось, становилось все ярче и ярче. Ему казалось, что он смотрит прямо на квазар.

Внезапно вся боль исчезла. На смену ему пришло очень странное ощущение. Грегори казалось, что он погружается в какую-то жидкость, но не тонет. Он также чувствовал себя так, как будто был заключен в Странный контейнер, и единственным его отверстием был яркий свет перед ним.

У него было странное желание броситься на этот свет. Увы, он обнаружил, что не может пошевелиться. Однако это не удержало его в контейнере. Так или иначе, он двигался. Ему казалось, что его несет к свету какая-то невидимая, необъяснимая сила. Прогресс был очень постепенным, но последовательным.

Наконец он добрался до источника света и вышел из контейнера. Уходя, он заметил, что у него перехватило дыхание. Он резко выдохнул, чтобы вдохнуть немного кислорода, и пронзительный вопль вырвался из его губ.

Внезапно он почувствовал, как большие руки схватили его, и он был поднят в воздух. На мгновение он почувствовал резкую боль в области пупка – или там, где должен был быть пупок. Но оно быстро исчезло.

Вскоре он понял, что лежит голый. К счастью, он таковым не остался. Руки, которые его подобрали, быстро завернули его в одеяло. Как только он был надежно завернут, он услышал женский голос, объявляющий: "у вас есть сын, милорд."

Затем его перевели в другую пару рук. Это привело его лицом к лицу с мужчиной средних лет. Мужчина был высоким, крепким и грубоватым, но у него было теплое лицо. Казалось, он ощетинился от гордости.

- Привет, мой мальчик, - радостно сказал мужчина.

По-видимому, он был младенцем. Уже одно это было замечательно. Но тот факт, что он знал об этом... это было довольно необычно. Неужели он должен был это помнить? Если нет, то кто-то должен был кое-что объяснить.

Пока новый отец обнимал его, он оглядывался по сторонам. В комнате находились еще три человека. Одна из них-молодая женщина, лежащая на кровати. Очевидно, его новая мать. За ней ухаживали еще один мужчина и еще одна женщина. Эта женщина, должно быть, была повитухой. Возможно, этот человек и был врачом, но с каких это пор врачи одеваются в Черное и носят на шее большие цепи?

-Он довольно крупный ребенок, - заметил отец.

- Тебе незачем говорить мне это, муженек, - пробормотала мать. Она была явно измотана.

Отец посмотрел на человека с большой цепью, как будто ожидая от него каких-то новостей. Мужчина усмехнулся и провозгласил: "ваша жена чувствует себя хорошо, милорд."

Отец кивнул и объявил: "Райна, Мейстер Великс, вы можете идти."

Он предположил, что Райна была акушеркой. Итак, Мейстер Великс должен был быть человеком с цепью. Странное имя, вот это. Но опять же, возможно, это был титул. Но он никогда не знал никого, кто имел бы такой титул. По крайней мере, не в реальной жизни.

-Да, милорд, - покорно сказал Великс. Они с Риной поклонились и вышли из комнаты. Отец отнес сына к кровати и сел рядом с женой. Она придвинулась ближе к мужу и улыбнулась их новорожденному ребенку.

- Добро пожаловать в нашу семью, малышка, - мягко проворковала мать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 1**

Грег никогда не верил в реинкарнацию. С другой стороны, он никогда не был сильным противником этого, также. Он допускал, что реинкарнация возможна, но никогда бы не подумал, что сможет испытать ее на себе.

Однако вскоре он понял, что это было нечто даже большее, чем реинкарнация.

Его мать повернулась к отцу и спросила: "Ты уже выбрал себе имя, Любовь моя?"

-Да, - ответил отец, все еще глядя на сына сверху вниз, - он будет Грегором. Грегор из дома Клиган."

Тот факт, что в этой жизни у него было почти одно и то же имя, был бы достаточно странным. Но когда он услышал свою новую фамилию ... он был совершенно ошеломлен.

Он знал это имя-Грегор Клиган. Это было одно из самых презираемых имен во всем жанре фэнтези. Он принадлежал мужчине... который был больше монстром в человеческой коже.

Этот конкретный человек был из любимой фантастической франшизы Грега. Это началось как книжный сериал, но он также был превращен в телевизионное шоу. Он прочитал все романы и видел все эпизоды соответственно. Там было так много персонажей, что почти невозможно было уследить за всеми ними. Но Грегор Клиган был незабываем. По совершенно неверным причинам.

Грег был совершенно ошеломлен. Это должно было быть сном. Очень длинный, очень графический, очень реалистичный сон, но все же сон. Должно быть, он впал в кому после того, как его застрелили. Это была просто фантазия, которую он переживал, пока не поправится.

Вот что он сказал себе поначалу. С течением времени он все меньше и меньше был в этом уверен. Очень скоро он решил, что даже если это был сон, он может также посмотреть, как это произошло.

Жизнь новорожденного и младенца была далека от насыщенной событиями и гламурной. Грязь, беспорядок, кормление, прорезывание зубов, бесконечные уговоры, чувство полной беспомощности ... неудивительно, что человеческий разум не должен был формировать воспоминания до трех лет. Ничего из того, что происходило до его третьего именинного дня, он не хотел вспоминать.

К счастью, Грег (или Грегор, предположил он) проспал примерно половину этого времени. Таким образом, он был избавлен от ряда унизительных переживаний.

Третий день его жизни наступил довольно скоро. Как только это произошло, все стало улучшаться. Его мать и отец стали относиться к нему с чуть большим достоинством. Так же как и солдаты и слуги его отца. Даже в этом возрасте они проявляли должное уважение к его независимости и авторитету. Он начал верить, что действительно сможет выжить в этом мире.

В течение следующих двенадцати месяцев не произошло ничего примечательного. Однако чуть больше года спустя его мать снова забеременела. Грегор был в восторге, когда родители сообщили ему эту новость. Они предполагали, что это было потому, что он с нетерпением ждал, чтобы стать братом. Без их ведома истинная причина его радости заключалась в том, что он знал, что – или, скорее, кто – грядет.

Через несколько месяцев после своих пятых именин Грегор стал старшим братом и сестрой. Его младший брат, Сандор, родился после долгих родов. Грегору не разрешили присутствовать при родах. Но как только крики матери сменились плачем младенца, отец впустил его в комнату.

Даже в младенчестве Сандор Клиган был крупным мужчиной. Не такой большой, как сам Грегор, но все равно большой. Грегор заметил, что их отец был выше любого другого мужчины в замке Клигана. Он уже давно пришел к выводу, что все члены – или, по крайней мере, мужчины – дома Клиган были изначально ширококостными.

Райна и Мейстер Великс также помогли с этим рождением. Вскоре отец Грегора отпустил их, но Грегору было позволено остаться с родителями и новорожденным братом.

Он дал родителям несколько минут на то, чтобы они поласкали своего второго ребенка. После этого он попросил у них разрешения задержать Сандора. Даже в свои пять лет Грегор был ненормально большим. У его родителей не было причин беспокоиться, что Сандор окажется слишком тяжелым для его брата или что он уронит его.

Родители Грегора поманили его к кровати. Когда он сел между ними, мать осторожно положила Сандора ему на руки.

Грегор нежно обнял брата. Он не мог себе представить, чтобы настоящий Грегор Клиган когда-нибудь сделал нечто подобное. Тем не менее, ему было еще труднее понять причину, по которой Грегор так умышленно и жестоко причинил вред этому мальчику. Он тут же поклялся, что никогда не поступит так с Сандором.

Он остался верен этой клятве. Он играл активную роль в воспитании Сандора. Его мать была в восторге от готовности старшего сына помочь ей в воспитании младшего.

Хотя он проводил довольно много времени со своей матерью и братом, он проводил столько же времени на тренировочном дворе со своим отцом. Каждый день он проводил много часов, наблюдая, как мастер-над-оружием тренирует солдат крепости Клиган на различных учениях и боевых приемах. Но он наблюдал только издали, пока был молод. Как только он был признан достаточно зрелым, чтобы владеть мечом, он присоединился к своему отцу и его охранникам на тренировочном дворе.

К тому времени, когда ему исполнилось восемь именинных дней, Грегор был убежден, что это не сон, не галлюцинация, не фантазия и вообще не плод его воображения. Больше не было смысла отрицать это. Так или иначе, он действительно был в Вестеросе, и он не собирался покидать его в ближайшее время.

Не успев опомниться, Грегор добрался до своего одиннадцатого именинного дня. Но с первого взгляда можно было подумать, что ему уже пятнадцать. Все его время на тренировочном дворе – а также его "генетика Клигана", как он их называл-действительно окупилось. Он был выше пяти футов ростом, и его руки, ноги и грудь были связаны мышцами. Люди уже начали называть его "Гора"."

И все же Грегор с ужасом ждал своего одиннадцатого именинного дня. В конце концов, тот год совпал с одним из самых травмирующих жизненных событий Сандора. В тот момент, когда он получил того игрушечного рыцаря от того странствующего торговца, он знал, что это придет.

Естественно, Грегор не собирался сжигать своего младшего брата. Но даже в этом случае он не собирался полностью избегать этой встречи. Хотя это переживание было одним из худших моментов в жизни Сандора, оно оставило его с очень мрачным и продвинутым взглядом на мир. Этот образ мыслей был одним из тех, что поддерживали жизнь Сандора там, где погибло так много других. Грегор хотел, чтобы у него было такое же мышление, но он хотел избавить его от физического шрама, который сопровождал бы его.

Однажды после тренировки с отцом Грегор отправился в свою спальню. Там он нашел Сандора, играющего со своим игрушечным рыцарем. Он был так заворожен этой игрушкой, что даже не заметил, как Грегор вошел в комнату.

Чувствуя себя немного не в своей тарелке, Грегор подкрался к младшему брату и закричал: "Бу!"

Сандор испуганно вскочил и обернулся. Грегор не мог удержаться от смешка, увидев выражение лица своего брата.

Что же касается Сандора, то он выглядел испуганным. Но не потому, что к нему подкрался брат. Он уронил игрушечного рыцаря, попятился и с беспокойством сказал ему: "Грегор, я... я просто одолжил его. Я собирался взять его, клянусь! Прости, прости, прости меня!"

Грегор поднял руку, опустился на колени рядом с братом и уверенно сказал ему: "все в порядке, Сандор. Я не злюсь, что ты забрал игрушку. Мне действительно наплевать на эту глупость. Если вы хотите этого, оно ваше."

- Неужели?- С облегчением и радостью спросил Сандор.

-Конечно, - ответил Грегор. Он поднял игрушечного рыцаря и протянул его младшему Клегану. Когда Сандор взял его в руки, его старший брат заявил: "Но в следующий раз, Сандор, я бы предпочел, чтобы ты сначала спросил меня."

- Я так и сделаю, - настаивал Сандор. - обещаю, что никогда не возьму ничего, что мне не принадлежит."

-О, ты не должен обещать так много, - усмехнулся Грегор, - просто не бери ничего, что принадлежит другу или члену семьи. Или что-нибудь такое, что тебе не сойдет с рук. Возьмите только то, что никто не упустит."

Сандор выглядел смущенным. -Ты просишь меня украсть, Грегор?"

-Нет, я не говорю тебе быть вором, - упростил Грегор, - это враждебный мир, в котором мы живем, маленький брат. Это можно было бы назвать "выживанием наиболее приспособленных".- Мы из маленького дома. У нас есть средства захватить власть, но нам нужна сила, чтобы удержать ее."

-И как мы это сделаем?- С интересом спросил Сандор.

-Это будет нелегко, - возразил Грегор. - мы мало кого можем назвать своими друзьями. Есть еще меньше людей, которым мы можем доверять. Любой – я имею в виду, любой – может обернуться против нас в любой момент. Мы должны тщательно выбирать наших союзников и наши цели. Иначе мы упадем."

Сандор переваривал слова своих братьев. Он посмотрел в сторону и пробормотал: "ты... Ты пугаешь меня, Грегор. Ты хочешь сказать, что мы никогда не будем в безопасности? Каждый может быть врагом?"

- Не все, - возразил Грегор. Он опустился на колени, посмотрел брату в глаза и сказал ему: "даже если все остальные люди в мире отвернутся от тебя, я никогда этого не сделаю. Независимо от того, насколько все плохо, вы можете рассчитывать на меня, чтобы остаться на вашей стороне. Я буду рядом с тобой, Сандор."

Это, казалось, успокоило младшего мальчика. Он улыбнулся брату и шагнул вперед, чтобы обнять его. Грегор с радостью ответил ему тем же. Он был очень доволен собой. Он заставил Сандора узнать правду о жестокости реальности, и он выучил этот урок, не страдая от деформации.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 2**

Через несколько дней мать Грегора сообщила ему, Сандору и их отцу, что она снова беременна. Поначалу Грегор даже удивился. Затем он вспомнил: в первой книге была глава, в которой упоминалось, что у братьев Клиган была сестра. Значит, это была она.

Насколько помнил Грегор, сестра умерла при "загадочных" обстоятельствах. Точно так же, как его отец погиб в результате несчастного случая на охоте.- Если подумать, то многие слуги и обитатели замка Клигана исчезли "подозрительно" во время пребывания здесь прежнего Грегора. Он не собирался позволить этим слухам укорениться. Пока он будет рядом, даже собаки в замке останутся на своих местах.

В то время как самые сильные стороны Грегора включали меч и доспехи, он не провел все свое детство на тренировочном дворе. Часто он брал частные уроки у Мейстера Великса. У него было врожденное желание узнать все, что может оказаться полезным. Возможно, это была черта, которая сохранилась в его предыдущей жизни. В конце концов, настоящий Грегор Клиган никогда особо не задумывался об образовании.

Великс был относительно молод для мейстера, но полон мудрости и желания обучить своего юного подопечного.

Грегор уже знал, что его дом был создан, когда его дед Аливер – псарь Бобрового утеса – спас Лорда Тайтоса Ланнистера от львицы. Три собаки его деда погибли, сражаясь бок о бок со своим хозяином; это были те же самые три собаки в гербе семьи Клиган.

Дом Клиган не управлялся лордом. Он достиг рыцарского статуса, но не был ни властным, ни благородным. В основном это был дом землевладельческих рыцарей. Все "Милорды", которых принимали Грегор и его отец, были просто данью вежливости.

Замок Клигана был не очень большим и привлекательным. Он уже был в плачевном состоянии, когда Сир Аливер и его жена поселились в нем. До сих пор под командованием отца Грегора, Сира Тарренса, крепость жила не намного лучше. Если уж на то пошло, то смотреть на него стало еще неприятнее. Грегор надеялся, что когда бы он ни стал хозяином замка, то сможет привести его в порядок или сделать менее зловещим. Он предложил эту идею своему отцу, но Сир Тарренс, казалось, очень мало заботился о чистоте и внешнем виде здания.

По крайней мере, у сира Тарренса был лучший брак, чем у его собственного отца. Жена Сира Аливера, Леди Тессия, не была леди по рождению. Она была одной из кухарок с Бобрового утеса, которая просто имела счастье выйти замуж за бывшего Спасителя Лорда Титоса.

Что же касается Сира Тарренса, то его жена – Леди Дэлия – родилась в Лиддене из глубокого логова. Она была младшей дочерью лорда Льюиса Лиддена. Это было чем-то вроде особой привилегии для дома Клиган. Не так уж часто знатные лорды выдавали своих детей замуж за новоиспеченных рыцарей.

Как ни странно, несмотря на то что это был брак по расчету, теперь между Сиром Тарренсом и Леди Дэлией было больше любви, чем когда-либо между Сиром Эливером и Леди Тессией. Это было довольно хорошо продемонстрировано тем, что у Аливера и Тессии был только один ребенок, но у Тарренса и Дэлии было два, скоро должно было быть три.

Третья беременность леди Дэлии прошла без происшествий. Мейстер Великс выполнял все ее желания, а муж и сыновья очень заботились о ее благополучии.

В течение девяти месяцев, предшествовавших рождению сестры, Грегор боялся, что Леди Дэлия умрет при родах. Ни в книгах, ни в сериале никогда не говорилось о том, как умерли мать Грегора и Сандора, и чудо рождения ребенка было не без риска. Грегор действительно полюбил Дэлию так же сильно, как любил свою мать в прошлой жизни.

Его опасения оказались напрасными. На самом деле, на этот раз процесс родов Для был гораздо более простым, чем у Грегора или Сандора. Как и прежде, за процедурой следил Мейстер Великс. Райна, к сожалению, погибла прошлой зимой. Роль акушерки досталась Грегору и его кормилице Бернис.

После двухчасового труда на свет появилась Эллин Клиган. Она была довольно маленькой, по сравнению с размерами ее братьев. Но она ни в коем случае не была слабой или хрупкой. Мейстер Великс заявил, что она вырастет сильной. Ее родители и братья были в восторге от этой новости.

У Грегора была довольно приличная семья в этом мире. Однако он понимал, что не сможет вечно оставаться в них, в крепости Клигана. Было бы наивно и глупо предполагать это. Кроме того, если бы он никогда никуда не ходил, его новая жизнь была бы полна ничего, кроме упущенных возможностей.

Он провел первые двенадцать лет своей жизни, размышляя о том, что он будет делать, когда покинет замок и увидит больше мира. До сих пор он даже не знал, следует ли эта вселенная за событиями книг, шоу, или это была комбинация того и другого. На всякий случай он составил план действий для всех троих. Конечно, все редко когда шло по плану в любом из миров франшизы. К счастью, он обошел это, имея запасной план почти на любой возможный сценарий.

На тринадцатые именины Грегор решил, что уже достаточно времени потратил на планирование. Ему пора было выбираться отсюда и начать делать себе имя. В конце концов, если он хочет чего-то добиться, у него должна быть репутация.

Через месяц после того, как ему исполнилось тринадцать, Грегор приехал в Бобровый Утес и предложил свой меч Тайвину Ланнистеру. Он предвидел, что его первая встреча с Лордом Тайвином будет не из приятных. Но это было не так. Тайвин был таким же холодным, расчетливым и осторожным, как и в любой другой среде. Он был не слишком восприимчив к Грегору, хотя и знал, что его дед спас его лорда-отца. А может быть, именно поэтому он был так недружелюбен. В конце концов, старший сын лорда Титоса не питал к нему особой привязанности.

И все же, если бы он не стоял на целый фут выше лорда Тайвина и не знал о его дальнейшей судьбе, Грегор, вероятно, был бы напуган их первой встречей. Но он был очень осторожен, чтобы не выдать своих опасений. Это было бы воспринято как слабость, а ему меньше всего хотелось, чтобы его считали слабым.

Тайвин Ланнистер был впечатлен мастерством Грегора, его умением владеть мечом и стойкостью. Однако он никогда не выносил суждений только по внешнему виду. Поэтому лорд Тайвин дал Грегору задание доказать свою полезность.

За пару дней до этого трое слуг скалы украли сотню золотых драконов из сокровищницы хранилища и убили двух охранников, когда те бежали из города. Задача Грегора состояла в том, чтобы найти воров и вернуть им золото.

Грегор покинул Бобровый Утес, пообещав, что вернется. Меньше чем через сутки он это сделал. Он подарил Лорду Тайвину два сундука. В первой лежали все сто золотых драконов. В другой лежали головы трех разбойников.

Это были первые люди, которых Грегор убил в этой вселенной. Но они были не первыми, кого он убил. В своей прошлой жизни он несколько раз был вынужден прибегнуть к огнестрельному оружию. Убийство не приносило ему никакого личного удовольствия ни в одной из его жизней. Но, по крайней мере, в этом мире, когда он убивал кого-то, ему не нужно было заполнять чрезмерное количество документов, чтобы объяснить, почему.

Во всяком случае, Тайвин Ланнистер остался доволен игрой Грегора. Он предоставил ему право действовать в качестве хранителя его мира, и он поручил ему поддерживать порядок в западных землях.

Следующие четыре года жизни Грегора были наполнены волнующими событиями. Много раз лорд Тайвин Ланнистер призывал его привлечь к ответственности преступников-отступников. И каждый раз Грегор давал ответ.

Ему не потребовалось много времени, чтобы его имя узнали за пределами западных земель. У него уже сложилась определенная репутация. Он не был так сильно испачкан кровью, как у настоящего Грегора Клигана, но все равно выглядел устрашающе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 3**

Грегор был безжалостен, когда вершил Королевское правосудие. Воры потеряли свои руки. Насильники потеряли свои члены. Убийцы потеряли головы. Он не позволял никакой виновной стороне влиять на себя. Всякий раз, когда в западных землях совершалось преступление, виновный подвергался суровому и суровому наказанию. Часто Грегор лично следил за тем, чтобы его наказывали. Он совершенно ясно дал понять, что никаких нарушений закона допущено не будет.

Однако у Грегора были свои принципы. Например, он изо всех сил старался сделать так, чтобы ни в чем не повинные стороны не пострадали. Он не допустит, чтобы из-за него пролилась невинная кровь. Он также дал каждому преступнику, которого захватил живым, возможность взять черного. Любой, кто соглашался на этот вариант, был отправлен невредимым к стене.

Когда он работал на ЦРУ, правила требовали от него дать подозреваемому шанс сдаться. В этом мире предложение пощады рассматривалось как слабость. Вместо этого подозреваемый должен был добровольно сдаться, иначе ему грозила гибель.

Сверхурочно Грегор сформировал свой собственный взвод вооруженных людей. Некоторые из них он легко узнавал. Полливер. - Дансен. Раффорд-сладенький. Эггон. Тоббот. Чизвик. Даже говнюк и щекотун были среди них.

Большинство из них жили в городах, примыкающих к крепости Клигана. Большинство из них были уроженцами западных земель. Все они были по меньшей мере на несколько лет старше Грегора. Но все они смотрели на него снизу вверх (как в прямом, так и в переносном смысле) и безоговорочно уважали его авторитет и приказы.

Самым большим их недостатком был заметный недостаток интеллекта. Сам по себе Грегор был умнее, чем все они вместе взятые. Но интересно, что такая глупость также делала их довольно впечатлительными. Оказалось, что большинство горцев не были жестокими и садистскими по своей природе. Почти все они, должно быть, были такими, потому что они так ревностно следовали примеру первоначального Грегора и его темпераменту.

Никогда не растрачивая впустую ресурсы, Грегор решил воспользоваться тем, насколько тупы были его воины. Он изложил основные принципы работы своего отряда. В основном их можно было свести к четырем пунктам: не причинять вреда невинным, не применять чрезмерную силу, не проявлять чрезмерную снисходительность и не позволять преступлениям оставаться безнаказанными. К его счастью, почти все его люди, казалось, понимали и принимали эти правила без вопросов. Все, кто не смог их выполнить, были уволены из подразделения.

Обычно Грегор чувствовал бы себя виноватым за то, что так манипулирует людьми. Затем он вспомнил, на что эти люди были способны при менее благоприятном руководстве. Поэтому он быстро успокоился.

Удивительно, но некоторые из людей Горы действительно были способны проявить сострадание и сочувствие. Как и Грегор, они могли быть безжалостны к виновным, но нежны к невинным. Это давало Грегору надежду, что он действительно сможет привить Вестеросу какие-то позитивные изменения.

Во время своих путешествий по западным землям Грегор имел возможность познакомиться с членами многих знатных домов этого региона. Ему действительно удалось завести несколько друзей по пути. В основном среди них были Форли престер, Флемт Брэкс, Аддам Марбранд, Лайл Крейкхолл и сам Джейме Ланнистер. Все шестеро превратились в тесный круг друзей. Когда Грегор не был со своими воинами, он почти всегда находился в компании одного или нескольких из них.

Грегор не смог помешать Джейме войти в Королевскую гвардию. Грегор знал, что единственная причина, по которой Джейме когда-либо хотел присоединиться к королевской гвардии, заключалась в том, что лорд Тайвин был так уверен, что Безумный король Эйрис выберет Серсею в качестве невесты Рейегара. Даже после того, как Эйерис отказался от помолвки, идея назвать Джейми Королевской гвардией не умерла. На этот раз Безумный король планировал назначить Джейме на эту должность с единственным намерением лишить Тайвина Ланнистера его наследника. В ответ на это Тайвин подал в отставку со своего поста Десницы короля.

Грегор получил свои пятнадцатые именины в 280 году н. э., То есть за год до печально известного турнира в Харренхолле. Это был также Год, когда был объявлен турнир. Рейегар Таргариен отправился в Бобровый утес, чтобы лично пригласить лорда Тайвина. Расстроенный предстоящей потерей наследника, Тайвин отказался. Джейми, однако, с нетерпением ждал этого момента. Именно на турнире он будет посвящен в рыцари и присоединен к королевской гвардии.

Грегор был в Кастерли-Рок, когда прибыл Рейегар. Он имел удовольствие лично встретиться с наследным принцем. В награду за всю свою тяжелую работу по поддержанию мира в западных землях Рейегар сам посвятил гору в рыцари, сделав его сир Грегор Клиган из Цитадели Клигана.

Хотя лорд Уолтер Уэнт принимал турнир в Харренхолле, Грегор знал, что турнир на самом деле был идеей Рейегара. Он также знал, что Рейегар замышляет отстранить своего безумного отца от власти, и что турнир был просто предлогом для него поговорить наедине с великими лордами королевства. Что действительно беспокоило Грегора, так это скандал, который разразится после турнира. Он сомневался, что сможет предотвратить это, но все равно должен был попытаться.

Грегор вовсе не собирался приглашать себя на турнир в Харренхолле. Никто не просил королевского приглашения. Так что, возможно, это была его единственная возможность поговорить с Рейегаром. Он использовал свое время и тщательно подбирал слова.

В основном он советовал князю быть осторожным и учитывать все возможные последствия всех своих действий. Он тонко намекнул Рейегару, чтобы тот не делал ничего импульсивного до, во время или после – особенно после – турнира.

В отличие от своего параноидального отца, кронпринц был не из тех, кто игнорирует слова предостережения. Он охотно выслушал совет горы. Впрочем, тревога Грегора не так уж трудно было заметить. Во время их разговора Рейегар спросил молодого человека, была ли причина, по которой он казался таким беспокойным. Грегор утверждал, что он просто беспокоится о благополучии принца. Он подчеркнул, что на турнире может произойти все, что угодно, тем более что там будут представлены все великие дома.

В конечном счете, Рейегар просто дал Грегору уверенность, что он будет помнить о своих действиях, и что он не будет делать ничего поспешного или иррационального. Грегор не видел причин не доверять кронпринцу, поэтому поверил ему на слово.

Увы, слова Рейегара оказались недостаточными.

Довольно скоро наступил 281 год н. э. Погода в тот год была непостоянной. Поначалу казалось, что нынешняя зима закончится. Но как раз тогда, когда снегопад, казалось, полностью отступил, температура существенно упала. По этой причине он был известен как год ложной весны.

Турнир в Харренхолле состоялся, и все произошло именно так, как и было задумано. Рейегар Таргариен закончил тем, что назвал Леди Лианну Старк своей королевой любви и красоты над своей женой, принцессой Элией Мартелл.

Все в Семи Королевствах наслаждались этой сплетней в течение нескольких месяцев после окончания турнира.

Год за годом ложной Весны и без того хрупкое равновесие Вестероса было окончательно нарушено трагической цепью событий:

Лианна Старк предположительно была похищена из Винтерфелла принцем Рейегаром Таргариеном и тремя королевскими гвардейцами. Брэндон Старк ехал всю дорогу до Королевской Гавани, публично требуя голову Рейегара. Арест Брэндона и последующее убийство (или казнь, как некоторые называли это), а также его отца, лорда Рикарда Старка. Безумный Король требует головы Эддарда Старка и Роберта Баратеона от их наставника, лорда Джона Аррена. Отказ лорда Аррена подчиниться и призыв его знамен.

Тогда страна официально находилась в состоянии войны.

Долина, Север, Риверлэнд и Штормленды (за исключением дома Коннингтон) - все они открыто восстали против короны. Коронленды могли рассчитывать только на поддержку со стороны простора и Дорна. Железные острова и западные земли остались в стороне от боевых действий.

Нейтралитет Железных островов не был неожиданностью; Железные люди мало заботились о политике Семи Королевств. Отказ западных лордов принять чью-либо сторону был еще более удивительным.

Западные лорды знали, что их сеньор просто выжидает подходящего момента, чтобы поднять свои знамена. Он не сделает этого до тех пор, пока не сможет с абсолютной уверенностью определить, на чьей стороне окажется победитель.

Некоторые, возможно, назвали бы это тактикой труса. Лорда Тайвина Ланнистера это не волновало; такой курс действий гарантировал бы выживание его народа.

Так что пока остальная часть королевства истекала кровью, западные земли оставались целыми. Было несколько домов, которые были бы рады присоединиться к любой из сторон, но из страха за то, что лорд Тайвин сделает с ними, они остались дома. Если бы это зависело от него, Грегор без всяких вопросов встал бы на сторону мятежников. И все же он надеялся не потерять благосклонность лорда Тайвина.

Лорд Тайвин сохранял нейтралитет западных земель на протяжении почти всего восстания.

И только в битве при Трезубце, когда Роберт Баратеон убил Рейегара Таргариена в поединке один на один, он наконец призвал свои собственные знамена.

Вестерлорды были собраны быстро и ловко. Вместо своего отца Грегор сам командовал солдатами дома Клиган. Вместе с его отрядом латников там было меньше сотни человек, но каждый из них был яростным, закаленным и преданным до мозга костей.

По мере того как западные лорды начинали свой долгий путь к Королевской Гавани, Грегор все больше беспокоился. Самое ужасное, что когда-либо делал настоящий Грегор, произошло во время разграбления Королевской Гавани. Хотя теперь Грегор никогда не совершит такой ужасной вещи, он не был уверен, что кто-то другой не сделает этого вместо него. Он мог быть уверен, что его люди не причинят вреда принцессе Элии и ее детям. Но их было меньше ста человек среди двенадцати тысяч. Их было слишком мало, чтобы защитить королевскую семью.

Это был первый случай, когда все планы Грегора оправдались. Решение этой дилеммы может быть найдено с помощью иных средств, нежели борьба. Все, что ему нужно было сделать, это найти определенного паука.

Если паук окажется неуловимым или упрямым, Грегору придется полагаться только на себя, чтобы спасти принцессу Элию и ее детей. Так или иначе, он был полон решимости вытащить их из этого дерьмового города.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 4**

По дороге в Королевскую Гавань Тайвин Ланнистер сообщил своим офицерам, что в осаде нет необходимости. Ворота в город уже будут открыты для них. Грегор знал, что это потому, что Великий мейстер Пицель был шпионом Ланнистеров. Пайселл получит доступ западных лордов в Королевскую Гавань, дезинформировав короля Эйериса Таргариена, что силы Тайвина пришли поддержать трон. Хотя мало кто из них действительно поверил бы Эйерису, он все же прислушался к совету великого мейстера.

Хотя Тайвин и не упоминал о том, что Пайсель был двойным агентом его солдат, Грегор прекрасно знал, что въезд в город не будет проблемой для западных лордов. Что действительно беспокоило Грегора, так это то, что будет дальше.

Грегор не мог вспомнить точное число людей, погибших, когда войска Тайвина захватили Королевскую гавань, но он знал, что это были тысячи. Хотя он и не собирался бросать Элию и ее детей, они все еще были всего лишь тремя людьми. Прежде чем он сможет сосредоточиться на их спасении, ему придется принять меры, чтобы минимизировать ущерб от разграбления Королевской Гавани.

За день до того, как западные лорды достигли Королевской Гавани, лорд Тайвин собрал своих офицеров в палатке лордов. Он пояснил, что их силы будут разделены на десять различных контингентов, каждый из которых будет иметь свою собственную цель. Один будет следить за Заливом Блэкуотер, другой патрулировать окраины города, семеро войдут в город через семь ворот, и один будет охранять ворота после того, как эти семеро пройдут через них.

Лорд Лео Леффорд и его отряды будут следить за Заливом Блэкуотер и следить, чтобы никто в городе не вышел через гавань. Лорд Ригенард Эстрен и его отряд будут охранять ворота и следить, чтобы никто не воспользовался ими для выхода из Королевской Гавани. Лорд Гаррисон престер и его отряд войдут через старые ворота. Лорд Роланд Крейкхолл и его отряд войдут через Львиные ворота. Лорд Льюис Лидден и его отряд войдут через железные ворота. Лорд Андрос Бракс и его отряд войдут через речные ворота. Лорд Деймон Марбранд и его отряд войдут через Королевские ворота. Сир Хэрис Свифт и его отряд войдут через грязевые ворота. Лорд Квентин Бэйнфорт и его отряд войдут через Врата Богов.

Сам лорд Тайвин Ланнистер возглавит отряды, которые останутся на окраинах города. Возможно, кому-то показалось странным, что лорд Тайвин держался на расстоянии во время всего этого дела, но никто из его знаменосцев не осмелился предположить, что он был трусом.

Хотя ему не было поручено возглавить ни одну из десяти дивизий Вестерландских войск, Грегор сумел поставить себя в положение, позволяющее контролировать уровень ущерба, нанесенного во время разграбления Королевской Гавани. После того, как другие офицеры покинули палатку лордов, он подошел к лорду Тайвину и попросил поговорить с ним наедине. Поскольку у них было мало времени, лорд Тайвин предоставил ему десятиминутную аудиенцию.

Эти десять минут были всем, что нужно было Грегору, чтобы убедить Тайвина, что когда западные лорды захватят Королевскую гавань, им понадобится кто-то, кто будет контролировать их силы в городе. Он указал, что если город будет взят должным образом, то они должны будут ограничить число жертв среди гражданского населения и количество разрушений. Он утверждал, что если они примут эти меры предосторожности, то мелкий люд будет более склонен сотрудничать с западными жителями.

Грегор потратил пять из своих десяти минут, убеждая лорда Тайвина, что один из его генералов должен быть избавлен от необходимости следить за всеми действиями своих войск в Королевской Гавани. Остальные пять он потратил на то, чтобы убедить Тайвина, что именно он и должен быть этим человеком.

Грегор был самым молодым офицером в Западной армии, но, судя по его послужному списку, лорд Тайвин знал, что он компетентен, квалифицирован и способен выполнить эту работу. Поэтому он поручил Грегору проследить за действиями их солдат, как только они окажутся в городе.

Выйдя из палатки лордов, Грегор столкнулся лицом к лицу с дородным мужчиной среднего роста. У этого человека тоже было бледное лицо, и он был странно похож на свинью.

-Сир Эмори, - приветствовал его Грегор с притворной улыбкой.

- Грегор, - пренебрежительно сказал старик, проходя мимо горы в палатку.

Грегор обратил внимание на явное отсутствие Сира Эмори Лорха во время офицерского собрания. Но он не стал задерживаться, чтобы узнать, почему сейчас разговаривает с Лордом Тайвином . Не стоит так рисковать, если его поймают на подслушивании. Кроме того, нетрудно было догадаться, что именно лорд Тайвин обсуждал с сиром Эмори.

Хотя он никогда не проваливал ни одного из своих поручений от лорда Тайвина, его политика всегда делать свою работу через курс, который включал в себя не причинение вреда невинным людям, не осталась незамеченной. Очевидно, даже если бы Грегор не сделал этого предложения, лорд Тайвин доверил только тому, кто был готов убивать без разбора, "заботу" о жене и детях Рейегара.

Как и Полливера, и остальных воинов Грегора, Эмори Лорча можно было отнести к простакам и тупицам. Однако, в отличие от людей горы, Эмори Лорч действительно был чудовищем. Грегор видел его всего три раза, но этого было достаточно, чтобы убедить его, что пухлый рыцарь по природе своей жесток и кровожаден. Рассуждать с таким человеком, как он, было невозможно.

К счастью, Грегор был готов иметь с ним дело.

Когда западные лорды оказались в пределах видимости Королевской Гавани, Грегор собрал командиров и сообщил им, что лорд Тайвин поручил ему возглавить силы вторжения. Он изложил руководящие принципы для того, как они будут захватывать город:

Их отряды нападали только на тех, кто поднимал оружие против них, а это означало Золотые плащи, солдат Таргариенов и любые ополчения Коронландеров в городе. Никто не должен был причинить вреда ни тому, кто добровольно бросал оружие, ни тому, кто вообще не держал его в руках. Более того, нанесение увечий или убийство женщин и детей строго запрещено. Любой, кто нарушает эти руководящие принципы, будет наказан в соответствии с его преступлением. Он утверждал, что эти приказы исходили непосредственно от самого лорда Тайвина.

Кое-кто из генералов решил, что Грегор шутит, ведь жертв среди мирного населения было практически не избежать, особенно при таких обстоятельствах. Чтобы доказать, что он не шутит, Грегор устроил публичную демонстрацию того, что ждет любого, кто нарушит эти правила.

За время своего марша армия вестерменов собрала довольно много сторонников в лагере. За день до этого особенно привлекательная девушка из лагеря была изнасилована тремя мужчинами из дома Серрет, и когда она попыталась сбежать, один из насильников убил ее.

Грегор уже успел кастрировать двух других насильников. Убийцу он держал живым до этого момента. Его вывели вперед в цепях, умоляя сохранить ему жизнь. Эггон положил на поляну кусок дерева, и Чизвик заставил убийцу опуститься на колени над плахой. Там, на глазах у всех офицеров, Грегор Клиган отрубил ему голову одним ударом своего длинного меча.

Его выставка, должно быть, была довольно эффектной. Когда западные войска вошли в Королевскую Гавань, подавляющее большинство из них держалось подальше от мелких жителей и сосредоточилось исключительно на уничтожении и покорении вооруженных защитников города.

В качестве меры предосторожности Грегор поручил своим солдатам следить за каждым, кто нарушит вышеупомянутые правила. Если кто-то это сделает, они должны были записать, кто именно, а затем доложить о преступниках горе позже.

Как только город был взят под охрану, Грегор сосредоточил свои усилия на предотвращении самого позорного варварского акта, совершенного этой горой.

Даже в легкой одежде Эмори Лорч был очень медлительным человеком, и Грегор видел его сегодня утром в доспехах. Имея это в виду, Грегор сомневался, что Сир Эмори был даже на полпути к высокому холму Эйгона к этому моменту времени.

И все же, учитывая то, что было поставлено на карту, Грегор не хотел рисковать. Он и дюжина его лучших воинов быстро пробрались к крепостному замку Мейгора. Поскольку подъемный мост был поднят, они должны были проникнуть внутрь, перелезая через стены. Подчинив стражников наверху, они вошли в Красную башню и направились к королевским покоям.

Когда они подошли ближе к спальне Рейегара и Элии, Дансен вслух подумал: "ты слышишь это?"

- Что слышу?- Спросил тоббот, глядя на своего коллегу.

Дансен жестом велел остальным остановиться и поманил их: "слушайте."

Тринадцать человек стояли рядом и навострили уши.

-Я ничего не слышу, - заметил Эггон через несколько секунд.

-Да, твои долбаные уши играют с тобой дурацкие шутки, жукер, - заявил говнюк.

- Нет, погоди, - сказал Рафф, приложив руку к уху, - это похоже на... хрюканье."

Грегор тоже услышал оба этих звука. Он звучал так, словно кто-то рубил мечом деревянную дверь. Группа продолжила свой нынешний маршрут. Чем дальше они заходили в трюм, тем громче становился шум.

Вскоре они добрались до коридора, в котором располагались королевские апартаменты. Когда они завернули за угол, то заметили источник суматохи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 5**

Сир Эмори Лорч стоял с обнаженным мечом перед спальней Рейегара и Элиа. Он беспрестанно рубил дверь своим клинком. Он, должно быть, был занят этим некоторое время; его дыхание было несколько затруднено. Тем не менее, дверь выглядела так, как будто она может поддаться в любой момент.

- Вот черт, - сухо пробормотал Грегор. Он быстро вытащил свой меч и помчался по коридору. К сожалению, из-за своих размеров и веса доспехов он не мог бежать очень быстро.

Когда он был почти на полпути туда, Эмори, наконец, сломал дверь вниз. Грегор услышал пронзительный крик, который, должно быть, принадлежал принцессе Илии.

- Держись подальше!- закричала она в испуге.

Единственным ответом, который она получила от Сира Эмори, был злобный смешок.

-А где же девушка?- потребовал он ответа.

- Она... ее здесь нет, - только и смогла пробормотать Элия.

Это был жалкий ответ, но это был лучший ответ, который она могла придумать в своем отчаянии. Во всяком случае, Сир Эмори ей не поверил.

Когда Грегор был уже на две трети пути туда, он услышал звук кошачьего мяуканья. Это наверняка был котенок Рейниса, Балерион. Затем он услышал, как бронированная коленная чашечка Эмори Лорча ударилась о землю, когда он опустился на колени, и крик Рейнис, когда он вытащил ее из-под кровати ее родителей.

- Отец, помоги нам!- взвизгнула маленькая принцесса.

-Нет, нет, пожалуйста!- Умолял Элия Толстого рыцаря.

Затем послышался звук руки в перчатке, соприкоснувшейся с плотью, и Эмори, должно быть, ударил Элиа по лицу. Последующий стон боли и отчаяния Элии, казалось, подтверждал это.

И тут Грегор добрался до входа в спальню. Принцесса Илия стояла, прислонившись к стене. Одной рукой она обнимала принца Эйгона, словно защищаясь, а другой прижималась к свежему синяку на щеке.

В центре комнаты Сир Эмори Лорч одной рукой прижимал к полу принцессу Рейнис. В другой руке он держал свой меч высоко над головой.

Прежде чем Сир Эмори успел вонзить свой клинок в тело девочки, Грегор поднял свой собственный меч и нанес мощный удар.

Меч Эмори Лорча просвистел в воздухе. Его правое предплечье все еще сжимала рукоять меча.

И тут же Эмори завопил, увидев новый обрубок на своей правой руке. Грегор задумался, что же было более ошеломляющим: боль или шок.

Во всяком случае, Грегор с ним еще не закончил. Он грубо оттолкнул дородного мужчину от принцессы Рейнис. Эмори застонал, ударившись о стену. Прежде чем он успел встать, Грегор подошел к нему и скорчил ему гримасу. Затем он сжал меч обеими руками и высоко поднял его в воздух.

Эмори слабо поднял свою уцелевшую руку, как будто она могла защитить его. - Нет... Грегор, не надо! - жалобно взмолился он. - не надо, Грегор! Пожалуйста, не надо!"

Грегор даже не обратил внимания на мольбы дородного мужчины. Не колеблясь, он вонзил свой меч в грудь старшего рыцаря. Он ударил его прямо в сердце. Когда кровь начала просачиваться через новое отверстие в его броне, еще больше появилось в уголках его рта. Грегор крутанул свой меч вокруг себя и сердито пробормотал: "просто гребаный уже сдох, ты никчемная куча дерьма."

Эмори Лорч медленно протянул левую руку к лезвию, как будто собирался вытащить его. Как раз перед тем, как он смог обхватить пальцами холодную сталь, его выносливость иссякла. Его левая рука опустилась, а глаза смотрели в никуда.

Грегор вытащил свой меч из груди фальшивого рыцаря. Он продолжал смотреть на останки Эмори Лорча, быстро вдыхая и выдыхая воздух.

К этому времени стражники Грегора тоже добрались до спальни. Полливер, Дансен и Тоббот переступили порог; остальные остались в коридоре.

-Сир, что происходит?- Смущенно спросил дансен.

Грегор предпочел не отвечать ему сразу. Вместо этого он сосредоточил свое внимание на принцессе Илии. Принцесса Рейнис подхватила Балериона и бросилась к матери. Теперь Дорнийская принцесса одной рукой обнимала каждого из своих детей. Однако ее взгляд был прикован к массивной фигуре, стоявшей перед ней. Она не знала, бояться ей или радоваться.

Грегор медленно приблизился к Элии. Оказавшись в метре от нее, он положил свой меч на землю между ними, опустился перед ней на одно колено, склонил голову и торжественно сказал: "мне жаль, что вам пришлось быть свидетелем этого, Ваша Светлость."

-Моя дочь живет из-за этого, Сир, - сказала принцесса Элиа, внезапно став менее испуганной, - у вас нет причин каяться. Могу я узнать ваше имя?"

Грегор посмотрел на нее снизу вверх и снял шлем. Держа его под мышкой, он ответил: "Я сир Грегор из дома Клиган. Когда-то я имел честь познакомиться с вашим мужем."

-Да, Рейегар упоминал о тебе, - отозвался Элия. - он высоко отзывался о твоих принципах. Он даже называл тебя "стражем невинных".'"

Грегор тут же усмехнулся и слегка кивнул головой. Затем он заявил: "по этой причине и другим, я здесь."

Затем он снова украсил свой шлем и поднял меч правой рукой. Он протянул левую руку принцессе Илии и сказал ей: "Ты должна пойти со мной. Вы и ваши дети все еще в опасности."

В этот момент обе руки Элии были заняты. Она ненадолго отпустила Рейниса, чтобы тот успел взять Грегора за руку и поставить ее на ноги. Затем она снова подняла Рейниса.

-У вас есть дорожный плащ, Ваша Светлость?- Спросил Грегор.

-Да, в моем гардеробе, - ответила Дорнийская принцесса.

Грегор оглянулся через плечо и крикнул: "Эггон, принеси плащ принцессы."

Лысый кивнул в знак согласия и направился к гардеробу. Он открыл его и стал просматривать содержимое. В то время как большинство его латников почти не имели понятия о моде, Эггон, по крайней мере, мог отличить плащ от платья.

Когда он нашел плащ, то выудил его и принес принцессе Элии, сказав: "Вот вы где, Ваша Светлость."

Илия снова опустила свою дочь на землю. Это позволило ей взять плащ у Эггона и застегнуть его на плечах.

Когда она наклонилась, чтобы поднять Рейниса обратно, Грегор вмешался и заметил: "это не сработает. Вам понадобится одна свободная рука, ваша светлость."

- Он снова оглянулся через плечо и позвал: - Раффорд, иди сюда."

Конфетка подошла к горе и спросила его: "да, сир?"

-Присмотри за принцессой Рейнис, - приказал ему Грегор.

Рафф отдал честь массивному рыцарю, повернулся к маленькой девочке и опустился рядом с ней. Поначалу Рейнис осторожно спряталась за юбками матери.

Грегор не мог винить ее за осторожность. В конце концов, дети испытывают врожденное недоверие ко всем незнакомым людям. Некоторые сказали бы, что они были мудрее взрослых в этом отношении. И все же это недоверие будет препятствием в данной ситуации.

Грегор повернулся к Элии и заявил: "Я бы доверил этому человеку своего собственного ребенка. Если бы он у меня был. Итак, если вы не возражаете...?"

Принцесса Илия задумалась и слегка покачала головой, давая понять, что у нее ничего нет. Она посмотрела на свою дочь и жестом велела ей выйти из укрытия.

Рейнис нерешительно вышла из-за спины матери и нерешительно приблизилась к Раффорду. Когда она подошла к нему, он нежно взял ее на левую руку и мягко сказал: "Не бойся, дорогая. Я позабочусь о твоей безопасности."

Каким-то образом Рейнис заставила себя поверить этому человеку. Она все еще держала своего котенка Балериона в маленьких ручках. Маленький томик вытянул лапу и легонько похлопал Раффа по плечу. Рейнис хихикнул и заявил: "Ты ему нравишься."

- Так и есть, - согласился Рафф, слегка усмехнувшись.

Грегор не мог не улыбнуться этой сцене. Такого никогда бы не случилось в исходной Вселенной.

Здесь сладкоежка была не совсем неточным или презрительным прозвищем для Раффорда. Конечно, временами Рафф мог быть таким же злобным и жестокосердным, как и все, кто служил под началом Грегора Клигана. В другое время он мог быть удивительно нежным и ласковым. На самом деле Грегору было трудно поверить, что при других обстоятельствах этот же самый человек мог случайно ударить ребенка ножом в горло.

-У меня есть для вас поручение, джентльмены,-сказала Гора своим воинам,-вы должны сопровождать принцессу и ее детей в безопасное место. Убейте любого, кто попытается остановить вас или причинить им вред. Кто угодно . Не останавливайтесь, пока не выйдете из города. Это вам понятно?"

- Да, сэр, - заявил Раффорд, - мы никому и пальцем не дадим их тронуть."

Все остальные зашептались в знак согласия.

Массивный Рыцарь, Принцесса и двенадцать воинов вышли из спальни. - Здесь мы должны расстаться, - откровенно пробормотал Грегор."

Это заставило Чизвика спросить :" Где ты будешь, Сир?"

-У меня здесь есть кое-какие дела, которыми я должен заняться в первую очередь, - сообщил им Грегор. - когда все закончится, я присоединюсь к вам. Полливер, ты будешь командовать, пока мы не перегруппируемся."

Чернобородый кивнул и пробормотал: "как скажете, Сир."

Все двенадцать стражников обнажили свои мечи.

Полливер подошел к Элии и мягко положил ей руку на плечо. Она повернулась к нему, и он взмахом меча указал на коридор. - Сюда, Ваша Светлость."

Элия кивнула и позволила высокому мужчине увести себя по коридору. Дансен, Чизвик, Раффорд и все остальные последовали за ним.

Грегор не боялся, что его люди подведут его; он знал, что они не подведут. Они обладали талантом проскальзывать незамеченными через вражеские и союзнические линии, и каждый из них стоил десяти солдат из любого другого дома в западных землях. Кроме того, он уже сообщил своим людям о тайном проходе, который вел из Красной башни через канализацию. Вот так они и вывезут принцессу из города. Даже лорды Леффорд и Ланнистер не заметили бы их во время бегства.

Грегор также не беспокоился, что Элиа и ее дети окажутся в опасности за пределами города. Он позаботился о том, чтобы солдаты дома Клиган разбили свой лагерь немного в стороне от всех остальных домов. Это гарантировало бы, что Элия и ее дети не будут разоблачены, так как было очень маловероятно, что кто-то будет бродить по лагерю Рыцарского дома, когда его командир был в отъезде.

Конечно, лорд Тайвин ожидал, что Сир Эмори Лорч будет иметь тела Элиа Мартелл и ее детей под рукой, когда он войдет в город. Теперь, когда Сир Эмори был ... нездоров, Грегор должен был сам позаботиться об этом. К счастью, у него был план заставить Старого Льва поверить, что род Рейегара был успешно уничтожен, но в данный момент это могло подождать.

Пока его люди были заняты перемещением Элиа, Эйгона и Рейниса в безопасное место, сир Грегор Клиган занялся другими делами. Оказалось, что ему не нужна была помощь некоего паука, чтобы спасти принцессу и ее детей. Однако этот паук все еще мог быть ему полезен.

Он был совершенно уверен, что этот паук захочет сотрудничать с ним. И не только из-за пятифутового куска стали в его правой руке. А еще потому, что он мог быть так же полезен пауку. В конце концов, паук никогда не растрачивал потенциальные ресурсы, и, рискуя показаться тщеславным, Грегор чувствовал, что он был самым большим ресурсом из всех.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 6**

- Драконье отродье."

Это было единственное слово, которое Роберт Баратеон, новый король Вестероса, имел для двух маленьких трупов, которые были помещены перед железным троном. Тела были уничтожены почти до неузнаваемости, но почти все присутствующие не сомневались, что это все, что осталось от принца Рейегара Таргариена.

Там была пара людей, которые, как оказалось, знали лучше.

Как бы то ни было, некоторые из присутствующих пришли в ужас или ужас при виде двух крошечных детей, завернутых в Красную простыню. Лорд Эддард Старк был потрясен больше всех.

- Роберт, ты не можешь сказать мне, что это не смущает тебя, - яростно рявкнул лорд Винтерфелла, - это было зверство."

- Это надо было сделать, Нед, - шутливо сказал Роберт Баратеон.

-Тогда не могло ли оно сделать больше в более цивилизованной манере?- Нед Старк задумался, - например, подушка, прижатая к их лицам, или яд? Даже перерезать им глотки было бы более гуманно."

-Я должен согласиться с Лордом Эддардом, - произнес Сир Джейме Ланнистер, - что детям должна была быть дарована милосердная смерть."

Грегор был удивлен, увидев, что молодой рыцарь-лев поддерживает волчьего лорда. Тем более что последний был первым, кто обмазал бывшего "цареубийцу".- С другой стороны, Джейми стал заботиться о большей части королевской семьи Таргариенов. Если бы он не был озабочен свержением Безумного короля Эйериса, то, вероятно, попытался бы спасти Элию и ее детей, как это сделал Грегор.

-Если вы ищете справедливости для этого, лорд Старк, вам не нужно беспокоиться, - заявил Тайвин Ланнистер, - преступник уже заплатил за свои действия."

-Да, - уклончиво согласился Эддард, - от руки одного из ваших собственных знаменосцев, если верить тому, что я слышал, лорд Тайвин."

-Да, Лорд Эддард, - подтвердил Грегор Клиган.

Когда лорд Тайвин прибыл в город, Грегор бесстыдно признался, что убил Эмори Лорча.

Он дал Лорду Тайвину две очень понятные и логичные причины, чтобы оправдать этот поступок. Первая причина заключалась в том, что когда Грегор увидел, как Сир Эмори убил королевских детей, он почувствовал, как закипает его кровь, и выплеснул свою ярость на Сира Эмори за его проступки. Другая причина заключалась в том, что Сир Эмори был на грани того же самого отвратительного поступка с принцессой Элией, и в отличие от ее детей дорнийка не представляла никакой опасности для трона.

Его попросили объяснить эти причины более подробно королю Роберту и другим присутствующим мужчинам.

-Перед тем как мы вошли в город, я заявил, что не потерплю причинения вреда невинным людям, - признался Грегор. - я ясно дал понять, что любой, кто не подчинится моим приказам, будет сурово наказан. В зависимости от совершенного преступления им грозит наказание столь же суровое, как и смертная казнь. Когда я увидел, что сделал Сир Эмори, я только сдержал свое слово."

-Возможно, - согласился лорд Джон Аррен, - но Сир Эмори был не единственным, кто нарушил ваши приказы, сир Грегор. Есть более тридцати других западных людей, которые удерживаются по обвинению в воровстве, изнасиловании, убийстве или других преступлениях."

-Скоро они будут наказаны, - заявил Грегор. - Сир Эмори-единственный, кто уже был наказан, просто потому, что он был единственным, кого я поймал с поличным."

-Даже если так, Сир Эмори просто выполнял мои приказы, - заметил Тайвин Ланнистер. - любой приказ, который я отдаю, заменяет любой приказ, который отдаете вы, сир Грегор. Вы чуть было не помешали Эмори Лорчу исполнить свой долг."

-В мои намерения не входило оспаривать вашу власть, лорд Тайвин, - заявил Грегор Клиган. - если вас заставили поверить в это, то я прошу у вас прощения. Однако я не был проинформирован о ... назначении Сира Эмори."

Лорд-Лев сложил руки на груди и с любопытством спросил: "Если бы вам сообщили, вы бы все равно вмешались?"

Грегор был избавлен от необходимости отвечать на этот вопрос. Роберт Баратеон сел на Железном Троне и заметил: "это не важно, Тайвин. Каковы бы ни были его мотивы, сир Грегор выполнил свой долг. Он помог нам взять Королевскую Гавань, и он сделал это, не подвергая опасности большую часть мелких жителей."

Грегор почувствовал желание ухмыльнуться. Роберт Баратеон, возможно, был глупцом, но даже он понимал преимущества минимизации потерь среди гражданского населения в военное время.

-Благодарю вас за признание, Ваша Светлость, - смиренно сказал Грегор, слегка склонив голову.

- Избавь меня от своей благодарности, Гора, - выплюнул Роберт Баратеон, внезапно напрягшись. - я все еще сомневаюсь в твоем решении пощадить принцессу Элию."

-И я тоже, - пробормотал Тайвин Ланнистер, - просвети нас, Григорий. Что побудило вас вытащить принцессу из города?"

Еще до того, как отправиться в Королевскую Гавань, Грегор подготовил объяснение этому вопросу. Он сообщил собравшимся: "Я действовал исключительно дипломатично. Если принцесса Элиа будет убита от нашей руки, ее братья придут в ярость. Это возмущение могло бы вызвать волну неповиновения и враждебности как против западных земель, так и против трона. Я надеялся, что больше не буду создавать никаких политических проблем с Дорном."

-Очень разумно с вашей стороны, сир Грегор, - одобрительно пробормотал Джон Аррен.

-Может быть, - сказал Роберт Баратеон, слегка пожав плечами, - а пока что нам следует сделать с Элией Мартелл?"

-Возможно, ей следует остаться в Королевской Гавани, - предположил Тайвин Ланнистер. - ее присутствие здесь обеспечит верность Дорна."

-Я должен предостеречь вас от этого, Ваша Светлость, - сказал Джон Аррен. - Принцесса Элия была использована Безумным королем в качестве заложницы, чтобы помешать Дорну восстать против него. Хотя Дорнийцы остались верны Эйерису, это решение сделало его весьма непопулярным среди них. Если мы будем обращаться с ней так же, как это делал ваш предшественник, принц Доран не колеблясь выскажет весь свой протест."

-Я спрашивал, что надо делать, а не чего не надо, - проворчал Роберт, опершись на его руку.

-Нет никакой необходимости держать ее здесь дольше, Ваша Светлость, - сказал Эддард Старк своему лучшему другу. - если вы спросите моего совета, то лучшим решением будет отпустить ее домой."

-Я должен согласиться с Лордом Эддардом, - заявил Грегор, - Принцесса Элия уже потеряла мужа и обоих своих детей. Она пережила достаточно горя за одну жизнь. По крайней мере, мы могли бы позволить ей спокойно прожить остаток своих дней."

- Действительно, - заявил Варис, - принцессе Илии следует позволить вернуться в Солнечное Копье. Ее благополучное возвращение гарантировало бы верность Дорна короне гораздо больше, чем сохранение ее в плену."

-Но возможно ли, что она беременна?- Предположил Роберт, - а что, если Рейегар ухитрился бросить свое семя в ее лоно в последний раз, прежде чем отправиться на войну?"

-Это совершенно маловероятно, Ваша Светлость, - возразил Варис, - даже для Дорнийки Элия Мартелл маловата ростом. Рождение принцессы Рейнис опустошило ее. Принц Эйгон практически убил ее. После этого она была признана неспособной больше рожать детей."

- Лорд Варис говорит правду, - согласился Джейме Ланнистер. - Принцесса Элия теперь бесплодна. Если бы здесь был великий Мейстер, он мог бы это подтвердить."

Увы, Пикель пропал без вести. Об этом позаботился Грегор.

Вскоре после того, как гора отделилась от принцессы Элии и его воинов, он отправился на поиски Вейс. Прежде чем войти в покои евнуха, он сделал небольшой крюк. Он нашел Гранд-мейстера Пицеля в своих покоях под лежбищем.

Он сказал Пайселю, что лорд Тайвин Ланнистер находится на окраине города, и хотел бы быть поставленным в известность, как только Красная крепость будет занята. Это была ложь, но великий Мейстер купился на нее, и этого оказалось достаточно, чтобы выманить его из своих покоев.

Затем Грегор попросил Пайсель пойти с ним на лежбище, чтобы они могли послать ворона Лорду Тайвину. Он утверждал, что ему нужен Мейстер, чтобы составить сообщение, так как он не может читать или писать (также ложь).

Массивный рыцарь и пожилой Мейстер вместе поднялись по лестнице на лежбище. Они поднялись именно в таком порядке.

Когда они добрались до верха лестницы, Грегор открыл дверь и отступил в сторону, словно придерживая ее для Пикели.

Как раз перед тем, как Великий Мейстер вошел в комнату, Грегор схватил его за плечо и слегка подтолкнул назад. Этого мягкого толчка было достаточно, чтобы пожилой Мейстер скатился вниз по ступенькам. Грегор лениво стоял рядом и ждал, пока стихнут стоны и звуки падения Пицеллы. Затем он начал свой спуск.

Когда Грегор добрался до подножия лестницы, он увидел лежащего на земле Пицеля, голова которого была повернута под неестественным углом по отношению к телу. Другими словами, он сломал себе шею. Именно на это и надеялся Грегор.

Настоящий Грегор Клиган был главным подозреваемым в серии несчастных случаев, касавшихся его семьи и слуг. Конечно, все это называлось несчастными случаями только потому, что ни у кого не хватало смелости обвинить Грегора в нечестной игре.

И все же, если ему удастся избежать наказания за эти действия, Грегор был уверен, что ему это тоже удастся. Благодаря своему опыту работы в качестве агента Центрального разведывательного управления он был экспертом по заметанию следов.

До сих пор казалось, что ему это удалось. Смерть пикеля уже списали на несчастный случай. Даже в начале правления Роберта он был стар и слаб. Вдобавок к этому, его длинная мейстерская цепь не была бы трудной, чтобы споткнуться.

Грегор заметил, что никто особенно не расстроился из-за внезапной кончины великого мейстера. Даже Тайвин Ланнистер не был тронут потерей своего шпиона. Это принесло Грегору некоторое облегчение, поскольку означало, что никто не станет заниматься расследованием.

Пикель был далеко не самым презренным персонажем во всей франшизе, но Грегор невзлюбил его с первой же книги. Он знал правду о происхождении детей Серсеи Ланнистер, но смотрел в другую сторону, когда Эддард Старк противостоял Серсее. Хуже того, у него хватило наглости назвать лорда Эддарда предателем.

Грегор не будет терять сон из-за того, что он сделал с Пайселем. Целому Королевству будет лучше без него. Его единственной проблемой было то, что он никак не мог знать, кто будет следующим великим мейстером и где будет лежать его верность. В любом случае, он был бы доволен, если бы Конклав выбрал кого-то менее трусливого, бесчестного и развратного, чем Пайсель.

Во всяком случае, Роберт с минуту обдумывал услышанное. Затем он вздохнул и прямо заявил: "наследники Рейегара мертвы. Его жена не имеет права претендовать на трон, поэтому я полагаю, что ей нет необходимости разделять их судьбу. Очень хорошо. Я позволю Элии Мартелл вернуться в Дорн."

Эддард Старк, Грегор Клиган, Варис, Джейме Ланнистер, Джон Аррен и почти все остальные присутствующие в этой комнате были довольны этим указом. Тайвин Ланнистер был единственным, кто несколько возражал против этого, но он придержал язык.

-А где мы можем найти принцессу, сир Грегор?- Спросил Варис,-я спрашиваю только из заботы о ее благополучии."

Грегор кивнул и объявил: "после того, как мои воины вывели ее из города, они привели ее в лагерь дома Клигана. Она все еще там, и в настоящее время она находится под моей защитой. У моих людей есть постоянный приказ убивать любого, кто попытается причинить ей вред."

-Это ненадолго, сир Грегор, - заявил Роберт Баратеон. - завтра я пошлю корабль, чтобы доставить ее в Дорн. Поскольку вы, кажется, так заинтересованы в ее благополучии, я поручаю вам привести ее домой."

-Как прикажете, Ваша Светлость, - поклонился Грегор. И спасибо за то, что ты сделал это командованием. Ты избавил меня от необходимости спрашивать.

Затем лорд Тайвин посмотрел на Грегора и заявил: "Поскольку Принцесса Элия должна быть довольна вашим лагерем, ей будет гораздо удобнее здесь, в Королевской Гавани."

-Лорд Тайвин верно подметил, - согласился Джон Аррен. - Возможно, вам следует послать ворона или всадника, чтобы пригласить ее обратно, сир Грегор."

-Ни в том, ни в другом нет необходимости, милорд, - заявил Грегор. - когда я видел ее в последний раз, принцесса сказала, что больше никогда не ступит в этот город. После того, что случилось с ее детьми, я не могу винить ее."

-Никто из нас не может, - заметил Эддард.

Роберт откинулся на спинку Железного Трона и пробормотал: "в любом случае, скажи ей, что она идет домой. И чтобы показать ей, что я желаю ей добра, Я пошлю ей маленькое предложение мира."

Я даже не собираюсь спрашивать, что именно.

Грегор кивнул в знак согласия и спросил: "Вы позволите мне уйти, Ваша Светлость?"

- Да, конечно, - довольно равнодушно ответил король Роберт.

Массивный рыцарь склонил голову и покинул тронный зал. Он подождал, пока не прошел через весь порог, чтобы улыбнуться.

Его уловка сработала превосходно.

Несмотря на суровый приказ, который он отдал, чтобы не нападать на безоружных людей, разграбление Королевской Гавани все еще не обошлось без невинного кровопролития.

По правде говоря, Грегор этого и ожидал. Насколько ему было известно, ни один город не был захвачен силой, не повлекшей за собой по меньшей мере нескольких жертв среди гражданского населения. Так было и в реальности, и в фантазиях со времен Трои.

В то время как Грегор был разочарован и расстроен этой бессмысленной гибелью людей, жертвы умудрялись служить какой-то полезной цели. Хотя и с посмертной целью.

После падения Королевской Гавани Грегор собрал всех погибших в одну большую кучу возле Красной башни. Среди пострадавших было несколько младенцев и малышей. Грегор рылся в куче, пока не нашел младенца мужского пола и младенца женского пола. Они не очень походили на Эйгона и Рейниса, но только те, кто видел принца и принцессу вблизи, могли отличить их друг от друга. И все же Грегору пришлось сделать несколько... изменений.

Он не гордился тем, что сделал дальше. Сначала он взял свой кинжал и стал колоть им тело маленькой девочки снова и снова, пока оно не превратилось в кровавое месиво. Затем он взял ребенка и стал бить его головой о стену, пока череп и мозги не стали видны. Тела были еще достаточно теплыми, чтобы кровь была свежей. Так что только Мейстер мог бы сказать, что раны были нанесены уже после смерти.

Осквернение мертвых вызывало у Грегора поначалу тошноту. Затем он напомнил себе, что делает это для того, чтобы двое детей, которые все еще живы, продолжали жить. Это немного облегчило процесс переваривания пищи. Но только немного.

Почти никто в Королевской Гавани не знал, что Элия Мартелл была не единственным гостем в лагере Грегора Клигана. Рейнис и Эйгон тоже были там со своей матерью.

К счастью, Грегору удалось инсценировать их смерть. Он знал, что Тайвин убил бы их, чтобы устранить будущих претендентов на трон, и по личным причинам Роберт был полон решимости уничтожить всю линию Таргариенов. Грегор умиротворял и одурачивал их обоих с помощью шутовского фарса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 7**

Дилижанс был великолепным судном. Он был родом из Штормлендов, в частности из дома Эстермонта из зеленого камня. Он был сделан из железного дерева и кедра и имел три палубы. Он был относительно небольшим, так как рассчитан не более чем на пятьдесят человек. Несмотря на свои размеры, он был быстр и гибок в море.

Для своего последнего задания Грегор запросил самый быстрый корабль, который в настоящее время пришвартовался в Королевской Гавани. Король Роберт удовлетворил его просьбу. Он полагал, что сир Грегор просто хочет как можно скорее вернуть принцессу Элию в Дорн.

Хотя это было правдой, у горы была еще одна причина желать иметь самый быстрый корабль из всех доступных. Принцесса Элия Мартелл и ее дети были не единственными людьми, чью смерть он мог предотвратить. У него была возможность спасти нескольких рыцарей, аристократов и благородную даму в Дорне. Но ему нужно было двигаться быстро, иначе он пропустил бы это окно.

Накануне вечером Грегор сообщил своим людям, что они покидают Кроунленд. Он сообщил им, что рано утром они отплывают в Солнечное Копье. Поэтому они должны были быть готовы к путешествию с первыми лучами солнца.

И действительно, на рассвете Дилижанс выехал из бухты Блэкуотер. Выйдя из гавани на восток, он направился прямо на юг. Грегор был единственным Вестерлендцем на борту; все члены экипажа были из Штормовых земель. Тем не менее, он командовал кораблем в течение всего этого путешествия.

Грегор предупредил экипаж, что они сделают только одну остановку, пока не доберутся до Дорна. Цель этой остановки будет заключаться в том, чтобы они забрали своих пассажиров.

Лагерь дома Клиган располагался на берегу моря к юго-востоку от Королевской Гавани. Слуги и большая часть солдат останутся там, пока не вернется Грегор. Однако Элия, ее дети и вооруженные люди Грегора все будут доставлены на борт.

Когда Элия и все остальные поднялись на борт, Грегор велел команде спуститься на нижнюю палубу. Таким образом, никто из них не увидит принцессу Рейнис или принца Эйгона. Он также приказал убрать экипаж из коридоров на нижних палубах, чтобы Элию и ее детей можно было переместить в их каюты. Для ночлега всем троим была выделена отдельная каюта; экипаж получил строгий приказ ни при каких обстоятельствах не беспокоить Элию.

Две фрейлины Илии находились в Королевской Гавани, когда она пала. Грегор решил взять их обоих на борт, так как оба они были Дорнийцами, и их первая верность была принцессе. Это были двое из трех человек, которым разрешили войти в каюту Элии.

Грегор был третьим.

Несмотря на свой огромный рост и устрашающую походку, Грегор Клиган не пугал Элию Мартелл. И не только потому, что он спас ее и ее детей от ужасной участи. Хотя ее мнение о Уэстерлордах не было особенно высоким из-за недавних событий, он был добрым, терпеливым и отзывчивым. Он сумел убедить ее, что по крайней мере у некоторых западных людей есть честь.

Их единственная неприятная встреча произошла, когда Грегор представил ей "предложение мира от Роберта".- Прежде чем Грегор покинул город, король оленей дал ему запертый сундук; Грегор получил ключ, но ему было приказано не открывать сундук, пока он не отдаст его Элиа.

Когда Элия открыла сундук, они с Грегором обнаружили внутри голову Сира Эмори Лорча. Принцесса, казалось, приняла сундук с благодарностью, но она была явно недовольна. Грегор был только рад, что Рейниса и Эйгона в это время поблизости не было. Он извинился за причиненный ей дискомфорт, но она не винила его за это.

Между Королевской Гаванью и солнечным копьем было около 800 миль. К несчастью, самый прямой маршрут не состоял полностью ни из суши, ни из воды. Путешествие на лодке было более популярным и предпочтительным способом передвижения.

Выехав из бухты Блэкуотер, Дилижанс направился на юг через юго-запад. Он оставался в узком море большую часть пути. Экипажу пришлось несколько раз менять курс, чтобы избежать ряда препятствий, таких как Дрифтмарк, Тарт и Гринстоун.

Когда они миновали залив Кораблекрушителей, Грегор и команда заметили на Западе армаду. Это был флот Редвина; Ричмены поддерживали блокаду Штормового Предела. К счастью, ни один из кораблей Лорда Пакстера не заметил Дилижанса .

Грегор знал, что Лорд Эддард Старк в настоящее время находится на пути к снятию осады Штормового Предела. Он не знал, сколько времени это займет, но Грегор надеялся, что это не будет сделано быстро. В конце концов, он знал, куда направится Эддард после освобождения Станниса, и если Грегор действительно собирался спасти вышеупомянутые жизни, он должен был добраться туда первым.

Дилижанс имел максимальную устойчивую скорость 16 узлов. Чтобы не утомлять экипаж и не перегружать судно, Грегор велел ему поддерживать среднюю скорость в 13,5 узлов. Это означало, что он шел примерно 15.53 миль в час.

Из – за различных препятствий, которые пришлось преодолеть Дилижансу, а также резких перемен ветра и погоды первоначальное расстояние в 800 миль между Королевской Гаванью и солнечным копьем было почти удвоено в этом плавании. К счастью, судно никогда не останавливалось. В конце концов, потребовалось лишь немногим больше девяти дней, чтобы достичь Солнечного Копья.

Грегор в полной мере воспользовался этими девятью днями. Большую часть этого времени он провел с Элией в ее каюте. Ее фрейлины по-прежнему настороженно относились к горе, но дети чувствовали себя рядом с ним уютно. Эйгон никогда не плакал, когда Элия позволяла Грегору обнимать его, и Рейнис начала называть его "дядя Гвег"."

Поначалу разговоры Грегора с Элией носили случайный характер. Они говорили о своей родине, своем воспитании и своих семьях. Оба они потратили изрядное количество времени, разглашая информацию о своих семьях.

За день до прибытия в Солнечное Копье Грегор и Элия находились в его каюте. Ее фрейлины были в другом месте; Элия подозревала, что они "знакомятся" с Чизвиком и Тоботом. Эйегон спал на кровати, а Рейнис играл в углу. Гора и принцесса снова вели свои дружеские беседы. Как и все остальные, он начинался как обычный, но к концу, это будет все, что угодно, но не так.

- Подожди до твоей первой встречи с моими братьями, - заметила Элия. - Доран захочет пожать тебе руку лично."

Грегор улыбнулся в ответ. И тут ему в голову пришла странная мысль. -А Оберин?"

- О... - пробормотала Элия с хитрой ухмылкой, - он захочет дать тебе гораздо больше, чем рукопожатие."

-Понятно... - пробормотал Грегор, неловко глядя в сторону. Затем он снова повернулся к принцессе и спросил:"

-Только если ты ему позволишь, - заверил Илия массивного рыцаря.

-Но как можно отказаться от такого предложения?- Вслух подумал Грегор.

- Сердечно и очень прямолинейно, - посоветовал ему Илия.

Грегор Клиган кивнул в знак согласия, скрестил руки на груди и сказал самонадеянно: "так это правда, что ваш младший брат не делает... дискриминации по признаку пола ни в чем?"

-Конечно, нет, - подтвердила принцесса, - и никогда не было."

Гора слегка усмехнулась над этим. Это заставило Элию приподнять бровь и спросить: "А вы, сир Грегор?"

Грегор тщательно подбирал слова: "вообще-то нет. Я бы сказал, что мужчины не больше женщин, а женщины не больше мужчин. Оба они способны править домом, и обоим следует позволить тренироваться на путях войны."

- Весь Дорн разделяет эту точку зрения, - заявил Илия. Она наклонилась вперед и спросила: "А как насчет ваших личных интересов?"

-Если хочешь знать, я уважаю своего ближнего, - признался Грегор, - но у меня нет никакого желания делить с ним постель."

- Оберин назвал бы это невежеством, - дерзко сказала Элия, - но все равно мы оба считаем, что каждый человек имеет право выбирать свои собственные вкусы."

-Тут я тоже должен уступить, - заявил сир Грегор.

На мгновение воцарилась тишина. Он закончился, когда Элия заявила: "Я полагаю, вам нравятся женщины?"

-Ваше предположение верно, Ваша Светлость, - ответил Грегор, казалось бы, беспечно, несмотря на странность этого вопроса.

-Ты когда-нибудь спала с одним из них?- Резко спросила Илия.

Грегор не мог понять, что вызвало этот вопрос. Он тоже не знал, как на это ответить. Как и Грегори Уэлч, он не раз вступал в интимные отношения с некоторыми женщинами. Как и Гора, он еще ни разу не сделал этого. Однако он был уверен, что Элия Мартелл не была первой дочерью первого Грегора.

В конце концов он признался принцессе: "увы, я этого не сделал. И все же, я имею в виду."

-Большинство мужчин, которые приходят в Дорн девственницами, не покидают его таким образом, - сообщил ему Элиа, - если вы не будете внимательны, то, возможно, это и произойдет с вами, сир Грегор."

-Я серьезно отнесусь к вашему предупреждению, Ваша Светлость, - заявил Грегор. - в конце концов, я слышал, что самые красивые женщины в королевстве родом из Дорна."

Илия лукаво усмехнулся и спросил: "Что ты на это скажешь?"

-Простите мою дерзость, Ваша Светлость, - возразил Грегор, - но если остальные Дорнийки хоть немного похожи на вас ... …"

Он тут же остановился. До этого момента они с принцессой просто дружески подшучивали друг над другом. Даже замечания о личной жизни Грегора были относительно неформальными. Но он невольно начал флиртовать с Элией. Это была очень неразумная идея по нескольким причинам. Во-первых, Илии было двадцать шесть лет, а ему всего семнадцать. Кроме того, она была принцессой Дорна и бывшей кронпринцессой Вестероса. Он был всего лишь наследником Рыцарского дома в Западном полушарии в третьем поколении. Ему не следовало искать такого общения, которое было бы настолько выше его положения в этой жизни. Кроме того, даже если Элия когда-нибудь снова выйдет замуж, она никогда не сможет родить своему второму мужу детей, а продолжение рода было главной заботой каждого лорда.

К счастью, Илия ничуть не обиделся. Она только хихикнула, увидев выражение лица массивного рыцаря, и сказала ему: "спасибо, сир Грегор."

-Я говорю только правду, Ваша Светлость, - заверил ее Грегор. Он собирался обсудить с Элией определенную тему с тех пор, как она поднялась на борт. Но до этого он еще не дошел, потому что так и не нашел подходящего случая. Он понял, что из-за характера этого разговора, возможно, это была идеальная возможность. Поэтому он решил обратиться именно к этой теме. Он очень осторожно говорил С "на эту тему... я также слышал, что в Дорне брак не так строг, как везде."

-Это верно, - подтвердил Элия. - мужья и жены часто заводят любовников, но это не считается неверностью."

-Вы согласны с этим мнением?- С любопытством спросил Грегор.

Теперь настала очередь Илии выглядеть ошеломленной. Приподняв бровь, она спросила: "А почему ты спрашиваешь?"

-Меня кое-что занимает, Ваша Светлость, - сообщил ей Грегор. - может быть, фраза" у дракона три головы "вам знакома?"

Казалось, этот вопрос застал Элию врасплох. - С тревогой спросила она, - Где ты это слышал?"

-Ваш муж рассказал мне об этом, когда мы познакомились, - заявил Грегор. Это было неправдой, но только Рейегар мог доказать ее ложность. -Он никогда этого не объяснял. Но я начинаю понимать, что он имел в виду."

-Как ты думаешь, что он имел в виду?- С явным интересом спросила Принцесса Илия.

Грегор не сразу дал ясный ответ. Вместо этого он начал свое объяснение так: "насколько я помню из моих уроков истории, у некоторых королей Таргариенов было две жены. Это включает в себя самого Эйгона Завоевателя, который женился на своих сестрах висении и Рейнисе."

-Это правда, - со вздохом согласилась Элия Мартелл, - двое из этих троих были тезками моих детей. Если бы нам с Рейегаром удалось родить третьего ребенка, мы назвали бы ее висения."

-Мне жаль, что у тебя никогда не будет третьего ребенка, - искренне сказал Грегор.

Судя по тому, как он подчеркнул это слово, Элия поняла, что он имел в виду не только ее, но и Рейегара. Но даже в этом случае она не придала особого значения его намекам. Она указала: "Рейегар тоже никогда этого не сделает."

- Если только ... - ответил Грегор. Он не собирался заканчивать эту фразу, просто хотел убедиться, что Илия внимательно выслушает его и отнесется к нему совершенно серьезно. Это единственное слово произвело желаемый эффект.

-Высказывайте свое мнение, сир Грегор, - сказала она ему.

Массивный рыцарь обсуждал " путем объединения полигамных отношений Таргариенов с вашей ... дорнийской терпимостью, как вы могли бы назвать ее, вы и Рейегар теоретически имели бы самые открытые отношения во всей стране."

Элия пожала плечами и предположила: "можно было бы привести и такой аргумент."

Возможно, она казалась спокойной, но Грегор видел, что она становится немного напряженной. - Я должен задать вам личный вопрос, Ваша Светлость."

Принцесса Элия одобрительно кивнула, и Грегор очень прямо спросил: "был ли ваш муж единственным, кто проявлял интерес к Лианне Старк?"

Глаза Элии расширились от изумления. У нее был такой вид, словно голос застрял у нее в горле.

Ее молчания было достаточно для Грегора. Это и реакция Рейниса на этот вопрос. Маленькая девочка оторвалась от своих игрушек, когда услышала имя Лианны Старк. Очевидно, она узнала его, но у нее явно кружилась голова.

-Вы не обязаны отвечать на этот вопрос, Ваша Светлость, - поспешно заявил Грегор, - просто скажите мне: я куда-то иду?"

- Да, это так, - заявил Илия.

-Это все, что мне нужно знать, - пробормотал Грегор. Наступила еще одна долгая пауза, и в конце ее он заявил: "Как только мы причалим в Солнечном копье, я должен куда-то пойти, Ваша Светлость. Я бы хотел, чтобы вы и ваши братья сопровождали меня. И ваши дети тоже, если это вообще возможно."

-Сир Григорий, мы продолжаем дышать из-за вас, - настаивала Элия, - если вы этого хотите, мы пойдем с вами до самой стены."

-Мы не должны заходить так далеко, - сказал ей Грегор, хихикая, - мы даже не должны покидать Дорн. Я только прошу тебя поехать со мной в Красные горы."

-Очень хорошо, - уступила Элия, - но могу ли я спросить, почему?"

- Потому что на карту поставлены жизни нескольких хороших людей, - ответил Грегор, - включая и того, кто, как я полагаю, тебе очень дорог и кто, в свою очередь, очень заботится о тебе."

Несмотря на туманный характер заявлений Грегора, Элия вполне понимала их истинный смысл. В ответ на это она просто кивнула головой в знак согласия и подтверждения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 8**

На следующий день, незадолго до полудня, Дилижанс въехал в доки Санспира. И снова команда Штормлендера была вызвана на нижнюю палубу. Затем Принцесса Элия и ее дети высадились на берег вместе со своими фрейлинами, Сиром Грегором Клиганом и его оруженосцами.

Братья Илии приняли их довольно тепло. Они уже были проинформированы о том, что гора сделала для ее сестры. Ворон из Королевской Гавани прилетел за пару дней до этого. В нем содержались подробности того, как дети Элиа были жестоко убиты Сиром Эмори Лорчем, но сир Грегор Клиган спас Элиа, убив своего собственного союзника.

Братья Илии были рады видеть, что Рейнис и Эйгон все-таки живы. Они также были поражены тем, как долго Грегор боролся за их выживание. Тем более что в процессе он сознательно бросил вызов своему сюзерену на свой страх и риск.

Как и предсказывал Элиа, принц Доран подошел к нему и пожал руку. Ему уже перевалило за тридцать пять, но до болезни подагрой ему предстояло прожить больше десяти лет. В этом возрасте у него было очень крепкое, энергичное рукопожатие.

Другое предположение Элии о другом ее брате тоже оказалось верным. Оберин тоже пожал Грегору руку, но выглядел так, словно хотел еще больше выразить свою признательность, поцеловав его в губы. Грегор был только рад, что он оказался на полтора фута выше Красной гадюки.

Во всяком случае, как только Мартеллы обменялись любезностями с горой, принц Доран предложил устроить небольшой пир в честь Грегора. Гора заявила, что, хотя он и был благодарен за предложение, празднование придется подождать. Они с Элией вместе объяснили, что им срочно нужно ехать в Красные горы.

К счастью, чтобы склонить Дорана и Оберина на свою сторону в этом предложении, убедительности не потребовалось. Они сразу же согласились уехать.

Доран поспешно собрал небольшую компанию рыцарей и слуг. Во главе роты стоял его начальник охраны Арео Хотах. Между оруженосцами Грегора и вассалами Дорана в их группе было около пятидесяти человек. У каждого из них была своя лошадь.

Грегор убедился, что Мейстер Калеотт присоединился к ним. Это было очень важно, так как услуги мейстера, безусловно, понадобятся, когда они достигнут своей цели.

Рейниса и Эйгона тоже привели с собой. Илия закутала Эйгона и поскакала, прижимая его к своей груди. Что же касается Рейниса, то ее дядя Оберин делил с ней свое седло.

Отряд ехал через обширные пустыни Дорна в течение тринадцати дней. Они обычно ограничивались поздним утром и ранним вечером, так как обычно было слишком жарко, чтобы путешествовать в середине дня, и слишком холодно, чтобы путешествовать ночью.

Наконец, в конце изнурительного 400-мильного похода, группа вошла в поле зрения величественной крепости. У основания здания стояли на страже три человека. Они были облачены в белые доспехи Королевской гвардии. Это были Сир Освелл Уэнт, Сир Герольд Хайтауэр и Сир Артур Дейн.

Грегор велел своим людям остаться позади. Доран сделал то же самое со своими солдатами и слугами.

Пока все остальные разбивали лагерь в пяти милях отсюда, сир Грегор Клиган, принц Доран Мартелл, Принцесса Элиа Мартелл, Принцесса Оберин Мартелл и Мейстер Калеотт галопом помчались к Башне Радости.

Добравшись до вершины холма, с которого открывался вид на башню, они остановили лошадей. К тому времени трое рыцарей Королевской гвардии тоже заметили их.

Элия продолжала идти вперед сама. Ее братья, Мейстер и Грегор смотрели, как она галопом спускается с холма и приближается к Башне Радости. Они наблюдали за ней, пока она разговаривала с сиром Артуром, Сиром Герольдом и Сиром Освеллом.

Грегор не мог разобрать ни слова из того, что они говорили, но он мог себе представить, что это была довольно жаркая дискуссия. Более чем несколько раз один из четверых из них повышал свой голос. Очевидно, в этом вопросе было много личных чувств и мыслей.

Однако в конце концов Элия все же справилась. После почти часа безуспешных попыток урезонить трех рыцарей Королевской гвардии они уступили ее логике. Затем Элия повернулась к остальным и помахала им рукой.

Грегор заметил скептический и презрительный взгляд, брошенный на него королевским гвардейцем, когда тот приблизился к Башне Радости. Он не верил, что это было связано с тем, что он лично сделал. Он предположил, что все трое были просто недоверчивы по своей природе. В конце концов, он ничего не сделал, чтобы оправдать их враждебность.

И все же Грегор надеялся, что ему не придется сражаться с ними. Сам он был очень искусным фехтовальщиком, но навыки этих троих были хорошо известны, особенно Сир Артур.

Как только Грегор, Доран, Оберин и Мейстер Калеотт догнали Элию, Принцесса и Мейстер Калеотт поднялись по лестнице в башню радости. Илия привел с собой Эйгона и Рейниса. Грегору очень хотелось пойти с ними, но он не собирался вмешиваться в то, что можно было бы считать семейным делом.

Несколько дней Грегор с тревогой ждал, пока Элия Мартелл и Мейстер Калеотт займутся Лианной Старк. Крики девушки-волчицы были слышны за милю в любом направлении. Грегор хотел бы сделать что-нибудь, чтобы облегчить ее страдания, но он понятия не имел, как облегчить процесс родов. Ему оставалось только стоять в стороне и надеяться на лучшее.

В кои-то веки самое лучшее и впрямь свершилось. Наконец крики Лианны стихли. Вместо них раздался плач младенца. Именно тогда Мейстер Калеотт позволил остальным войти в башню. Доран и Оберин приняли предложение войти, но Грегор решил подождать. Вот-вот должна была появиться еще одна известная группа, и Грегор не собирался отсутствовать, когда они появятся.

Всего через несколько часов он заметил семерых всадников, приближавшихся с севера. Вполне уместно, учитывая их происхождение. Один за другим он опознал их всех. Лорд Эддард Старк из Винтерфелла. Мартин Кассель, его начальник стражи. Итан Гловер из Дипвуд Мотт, единственный член отряда Брэндона Старка, выживший в черных клетках. Лорд Уиллам Дастин из Бэрроутауна. Тео вул из горных кланов. Сир Марк Райсвелл из рода Риллов. Лорд Хауленд Рид из Грейуотерской стражи.

Только двоим из них изначально было суждено выжить. Грегор был полон решимости сделать это за всех семерых.

Когда северяне подбежали поближе к Башне Радости, Грегора уже не было видно. Он не хотел, чтобы у них сложилось неверное впечатление, будто он на стороне трех королевских гвардейцев. И он пошел наверх за Элией. Дорнийская принцесса сумела оторваться от Лианны достаточно надолго, чтобы предотвратить эту ненужную гибель людей.

Вскоре северяне спешились и очень медленно приблизились к башне. Грегор и Элия стояли на верхней ступеньке лестницы и наблюдали за противостоянием между ними и Королевской гвардией.

-Я искал вас на Трезубце, - сказал им Нед.

-Нас там не было, - ответил Сир Герольд.

- Горе узурпатору, если бы это было так, - сказал Сир Освелл.

-Когда пала Королевская гавань, Сир Хайме убил вашего короля золотым мечом, и я подумал, Где же вы были."

-Далеко, - сказал Сир Герольд, - иначе Эйерис все еще сидел бы на Железном Троне, и наш ложный брат горел бы в семи адах."

-Я пришел в Штормовой Предел, чтобы снять осаду, - сказал им Нед, - и лорды Тирелл и Редвин опустили свои знамена, и все их рыцари преклонили колена, чтобы присягнуть нам на верность. Я был уверен, что ты будешь среди них."

- Наши колени не так легко сгибаются, - сказал Сир Артур Дейн.

-Сир Уиллем Дарри бежал в Драконий Камень вместе с вашей королевой и принцем Визерисом. Я думал, что ты могла бы плыть с ним."

-Сир Уиллем хороший человек и настоящий, - сказал Сир Освелл.

-Но не из Королевской гвардии, - заметил Сир Герольд. - Королевская гвардия не бежит."

-Тогда или сейчас, - сказал Сир Артур.

-Мы дали обет, - объяснил старый Сир Герольд.

Вассалы Неда подошли к нему с мечами в руках. Их было семеро против троих.

- Теперь все кончено, - сказал Нед с грустью в голосе.

- Нет, - сказал Сир Артур Дейн, меч утра, с усмешкой, которая была совершенно нехарактерна для него, - теперь это начинается, милорд."

С этими словами он указал на верхнюю ступеньку лестницы. Волчий Лорд и его слуги смотрели вверх, и там же стояли Грегор и Элиа, тоже улыбаясь.

-Добро пожаловать, Лорд Эддард, - сердечно сказал Грегор, - ваша сестра ждет вас."

Нед Старк и его шестеро спутников были весьма озадачены этим внезапным поворотом событий. Семеро из них пришли сюда, полностью ожидая стычки. Вместо этого их встретили мирно.

К счастью, Эддард предпочел поверить словам Сира Грегора. Он и его люди вложили оружие в ножны и направились к лестнице.

-Только вы, Лорд Эддард, - попросила Элия, - Лианна все еще поправляется."

- Оправляешься от чего?- Озадаченно спросил Эддард.

-Смотрите сами, милорд, - добродушно предложил Грегор.

Нед на всякий случай держал руку на рукояти меча. Он быстро поднялся по лестнице на башню радости. Там Грегор распахнул перед ним дверь, и лорд Винтерфелла вошел внутрь.

Он нашел свою сестру на кровати.

Она выглядела видением здоровья. И все это благодаря настойчивым усилиям Мейстера Калеотта. Она не просто выглядела здоровой; Лианна определенно собиралась жить.

Грегор почувствовал легкое раздражение. Жизнь Лианны можно было бы спасти с самого начала, если бы Рейегар был достаточно умен, чтобы оставить ей мейстера. Неужели он думает, что роды проходят без усилий или что-то в этом роде?

Там было три человека, которых Эддард вообще не ожидал увидеть. Это были не Мейстер Калеотт, не принц Доран и не принц Оберин. Вместо этого они были маленькой девочкой, сидящей на коленях у Дорана, крошечным младенцем на руках у Оберина, и новорожденным младенцем, которого Лианна прижимала к своей груди.

- Лия... - изумленно прошептал Эддард.

Он бросился к кровати сестры и крепко обнял ее. Девочка-волчица заплакала от радости, обнимая брата одной свободной рукой.

Когда они отошли друг от друга, Эддард посмотрел на младенца на руках у сестры. Он спросил с улыбкой: "кто это?"

- Третья голова, - заметил Грегор.

-Прошу прощения, сир Грегор?- Заявил нед.

-Со временем я все объясню, Лорд Эддард, - заявила Гора.

Эддард Старк пока был доволен этим ответом. Когда он снова повернулся к сестре, Лианна сообщила ему: "Нед, это твой племянник, Джон. Джон Таргариен."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 9**

Хотя Эддард Старк был счастлив наконец-то воссоединиться со своей сестрой, он также был поражен смущением. Это замешательство только усилилось, когда он услышал полное имя своего новорожденного племянника.

Нед перевел взгляд с Малыша Джона на свою мать и повторил: "Таргариен?'"

Лианна только дважды кивнула головой. Ее мимолетная радость исчезла вместе с ним.

-Я знаю, что это вызывает много вопросов, - призналась Лианна. - все, что я прошу, это дать мне шанс ответить на них."

Эддард проехал сотни миль не для того, чтобы найти свою сестру, а для того, чтобы преждевременно судить о ней. Он согласился предоставить ей возможность объясниться. К счастью, ей не пришлось делать это в одиночку. Илия был рядом, чтобы помочь ей.

Пять минут спустя Лорд Эддард Старк, Леди Лианна Старк, шесть спутников Неда, три рыцаря королевской гвардии, принц Доран Мартелл, Принцесса Элия Мартелл, Принц Оберин Мартелл и Сир Григорий Клиган собрались в главном зале Башни Радости.

За Джоном, Эйгоном и Рейнисом ухаживали Мейстер Калеотт и Уилла, повитуха, которую Рейегар предоставил Лианне.

Лианна все еще была слишком слаба после родов, чтобы подняться, поэтому она осталась в постели. С помощью Элиа ей все же удалось сесть прямо.

Как только она завладела вниманием всех присутствующих в комнате, она продолжила давать объяснения. - Прежде всего, вы должны знать, что меня не похищали."

Эддард уже догадывался об этом, но он и его спутники все еще были поражены, услышав это из уст девушки-волчицы.

-После того как Рейегар короновал меня в Харренхолле, я разыскала Элию, - призналась Лианна, - моей целью было вручить ей венок из роз и молить о прощении. В то время все, о чем я мог думать, было о том, как много стыда я, должно быть, причинил ей. Но когда я нашел ее, она встретила меня с добротой, а не с враждебностью."

-Я не осуждала ее за то, что мой муж решил отдать ей корону, - вмешалась Элиа. - я была тронута храбростью и сочувствием Лианны; немногие женщины сделали бы то, что сделала она. Я велел ей остаться на ночь в моей палатке. Мы проговорили далеко за полночь. К рассвету мы уже делились друг с другом самыми сокровенными секретами."

Я этому поверю . Грегор проделал то же самое с Элией на борту Дилижанса .

-Каждый из нас полагал, что у Рейегара была своя причина назвать меня своей королевой любви и красоты, - заявила Лианна. - обе наши причины оказались правильными. Моя причина была меньше, но в то время она казалась более очевидной."

-А что это было?- Спросил Эддард Старк.

-Ты помнишь рыцаря Смеющегося Дерева?- Риторически спросила Лианна.

Нед слегка кивнул, и Лианна объявила: "когда Лорд Хауленд Рид прибыл на турнир, его преследовали и избили три головореза. Эти головорезы были оруженосцами рыцарей из домов Блаунта, Фрея и Хейга. Я шагнул вперед и отогнал их прочь."

Эддард Старк повернулся к Хауленду Риду, и кранногман провозгласил: "Это правда, Лорд Эддард. На свой страх и риск Леди Лианна боролась, чтобы защитить мою честь. Я в долгу перед ней за это."

-Хотя я и дала сквайрам почувствовать вкус Северной справедливости, я также была полна решимости научить их смирению, - продолжала Лианна, - с помощью лорда Хауленда я приобрела доспехи и оружие, и я вошла в турнирные списки под чужим именем."

Понимание быстро осенило тех, кто еще не знал истину.

-Ты был рыцарем Смеющегося Дерева?- Предположил Эддард.

-Да, - подтвердила Лианна Старк, - Как вы знаете, я преуспела в своей цели. Я выбил из седла рыцарей Блаунта, Фрея и Хейга и посоветовал им вести своих оруженосцев, чтобы они были лучше. Даже после этого я подумывал о том, чтобы продолжить участвовать в турнире. К сожалению, мне пришлось прервать свое выступление. Вы все знаете, почему."

- У Безумного короля была еще одна из его многочисленных галлюцинаций, - сухо проговорил Оберин Мартелл. - он был убежден, что рыцарь Смеющегося Дерева замышляет убить его."

-Когда Эйерис приказал привести рыцаря к нему, я бежала, - продолжала Лианна, - Рейегар был послан своим отцом, чтобы найти меня. Он наткнулся на меня, когда я снимал свои доспехи. Не видя другого выхода, я объяснил ему свои действия. К моему облегчению, он не нашел в них ничего дурного. Он пообещал, что не отдаст меня своему отцу... при условии, что я буду присутствовать на остальной части турнира. Разумеется, только как зритель."

-Значит, принцесса Илия была не единственной поклонницей твоей" храбрости и чуткости", - усмехнулся Эддард. Это открытие его весьма позабавило. Брэндон, возможно, был известен как" дикий волк", но Лианна всегда была неуправляемой. Это было так похоже на его сестру-сделать что-то столь же опрометчивое и безрассудное, как участие в турнире.

-Итак, принц Рейегар короновал вас за ваш героизм на рыцарском турнире, Миледи?- Предположил Мартин Кассель.

-Сначала я так и думала, - возразила Лианна, - а потом Элия объяснила мне свою причину."

При этих словах все внимание переключилось с Лианны Старк на пожилую женщину рядом с ней. Элия Мартелл таким образом заявил: "в своей юности Рейегар стал одержим пророчеством. Чтобы объяснить это, потребуется больше времени, чем мы можем потратить. Его можно сократить до пяти слов: "у дракона три головы.'"

Грегор догадывался, что последует дальше. Тем не менее, он слушал так же внимательно, как и все остальные.

Илия осветил далее: "пророчество предсказывает конец самого мира. Оно придет в виде холода, тьмы и смерти. Только огонь, свет и жизнь могут отразить эту страшную угрозу. Трехглавый дракон обеспечит всех троих."

-Но какое это имеет отношение к Леди Лианне?- Спросил Грегор, надеясь подтвердить старую теорию фанатов.

-Предполагается, что три головы дракона изображают троих детей Таргариенов, - уточнила Элия, - по крайней мере, так считал Рейегар. Он также верил, что когда-нибудь после того, как эти трое детей вырастут, настоящие драконы вернутся в известный мир."

- Драконы вымерли уже больше века назад, - заметил Сир Марк Райсвелл.

-А кто сказал, что они не могут вернуться?- спорил Тео Уолл, всегда самый суеверный.

Не обращая внимания на эти комментарии, Илия показал: "Рейегар видел все знаки, ведущие к пророчеству. Со временем он все больше и больше убеждался, что скоро нам придет конец. Как наследник Железного трона, он считал своим долгом предотвратить это. Он даже поставил себе задачу стать отцом трех голов дракона."

После короткой паузы она в отчаянии пробормотала: "увы, я смогла дать ему только два. После Эйгона мое чрево никогда больше не оживет."

-Несмотря на это, Рейегар не ослабил своих усилий зачать третьего ребенка, - сказала Лианна, - поэтому и произошло то, что случилось в Харренхолле."

Глаза Эддарда Старка расширились от изумления, как и у его спутников.

-Я знаю, как это звучит, - заявила Лианна. - когда Элиа рассказала мне о пророчестве, я решила, что она шутит. Несмотря на это, я позволил ей отвезти меня к Рейегару на следующее утро. Он подтвердил все, что она сказала, и я понял, что его коронация была всего лишь предлогом для его истинных намерений. Он сказал мне, что хочет, чтобы я стала матерью его третьего ребенка."

Лианна усмехнулась и печально пробормотала: "я думала, что он такой же сумасшедший, как и его отец. Меня так и подмывало оставить его и Элию, не сказав больше ни слова."

-Почему же вы этого не сделали, Миледи?- Спросил лорд Уиллам Дастин.

- Элия убедила меня выслушать их, - объяснила Лианна, - и я послушалась. К концу этого разговора я, должно быть, и сам немного сошел с ума. Потому что я тоже начал верить в истинность пророчества."

-После всего лишь одного разговора?- А что они тебе сказали? - с явным изумлением спросил Эддард."

- Слова могут оказывать огромное влияние на людей, Нед, - только и сказала Лианна брату в ответ.

-А что было дальше?- спросил Хауленд Рид.

- Рейегар всего лишь попросил меня стать матерью его третьего ребенка. Это я должен был принять решение. Он также не заставлял меня выбирать на месте. Он дал мне целый месяц, чтобы решить. Он сказал, что в конце месяца придет за моим ответом. Что бы это ни было, он примет это."

Лианна томно уставилась на стену и пробормотала: "в полнолуние после Харренхолла я обдумывала свои варианты. Какое-то время оставаться на севере казалось предпочтительнее, чем идти на юг. А еще я чувствовала, что слишком молода, чтобы быть матерью."

-Тут мы можем согласиться, - усмехнулся Эддард.

Лианна хихикнула вместе с ним, но затем стала немного суровее и произнесла: "чтобы помочь мне принять решение, я провела некоторые исследования. Я провел много времени в библиотеке Винтерфелла. Наверное, больше, чем когда-либо в своей жизни. Я нашел несколько северных легенд, которые имеют огромное сходство с пророчеством трехглавого дракона. Отчеты были разные, но все они утверждали, что мир в конечном счете перестанет существовать с помощью потусторонних средств."

-Это были легенды, Лия, - возразил Эддард. - я бы не придал им такого значения, как рассказам Старой Нэн."

-Некоторые из историй Старой Нэн на самом деле могли быть уроками истории, Нед, - возразила Лианна. - чем больше я читала, тем больше находила оснований верить пророчеству Рейегара. Вскоре я был разделен между уходом и пребыванием. За неделю до моего ответа я пришел к выводу, что не могу принять решение самостоятельно. Я решил обратиться к кому-нибудь за советом. К несчастью, ты уже вернулась в Айри с Робертом и лордом Джоном, Брэндон был в Риверране, а я слишком боялась подойти к отцу. Вот и остался Бенджен."

Эддард нахмурился, услышав это. Он любил Бенджена так же сильно, как и Лианна, но Бен все еще был ребенком. Среди четырех Старков их поколения Бенджен был единственным, кто не терял интереса к историям Старой Нэн. Возможно, он даже сохранит некоторую веру в них. Нед подозвал сестру: "продолжай."

-Я рассказала Бену все о пророчестве, - вспоминала Лианна. - когда я закончила, он дал мне только один совет. Он посоветовал мне сделать то, что я считаю правильным."

Она медленно вздохнула и пробормотала: "конечно, только я могла решить, что считаю правильным. Сбежать с принцем было бы безответственно и глупо, но позволить миру закончиться, когда я могла бы помочь спасти его, было намного хуже. В любом случае, я знал, что рискую, но риск того, что пророчество сбудется, был слишком велик, чтобы игнорировать его."

-Итак, вы добровольно выбрали Рейегара Таргариена, - заключил Эддард Старк.

-Что было нелегкой задачей, - продолжала Лианна, - моя помолвка с Робертом усложнила все дело. Я не хотела позорить ни нашу семью, ни его. Единственный способ, которым мы могли бы осуществить план Рейегара, - это сделать все тихо. Я поклялся Бенджену хранить все в тайне и посреди ночи улизнул из Винтефелла. Поскольку Рейегар хотел, чтобы его третий ребенок был законным, он и я обвенчались перед сердцевинным деревом недалеко от замка Кервин. Сир Артур, Сир Герольд, Сир Освелл и Элия стояли как свидетели."

-Разве первый брак принца Рейегара не был поставлен под сомнение?- поинтересовался Хауленд Рид.

- У Таргариенов и раньше были две жены, Лорд Хауленд, - признался Герольд Хайтауэр.

-Действительно, - согласился Артур Дейн, - более того, брак принца Рейегара с принцессой Элией был заключен в сентябре для Новых Богов. Его брак с принцессой Лианной был заключен на глазах у старых богов. Ни то, ни другое не отменяет друг друга."

-Может быть, - сказал Эддард Старк, внезапно немного напрягшись, - но я должен кое-что узнать, Лианна."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 10**

- Что, Нед?- спросила девушка-волк.

-А почему ты ничего не сказал?- Эддард почти требовал: "просто встать и уйти, не сказав ни слова... это безрассудно, даже для тебя. Ты мог бы хотя бы оставить записку."

Лианна выглядела ошеломленной. -Но я же оставил записку, Нед."

Раздражение Эддарда быстро сменилось недоумением. -Так ты это сделал?"

- Да, я писала сообщения для вас, Отец и Брэндона, - заявила Лианна, - чтобы убедиться, что они добрались до вас, мы послали трех всадников и трех Воронов. Двое из них направлялись в Винтерфелл, двое-в Риверран, еще двое-в Айри."

-Мы так и не получили ни одного из них, - возразил Эддард.

- Это я их послал, Нед!- Я была так уверена, что они доберутся до тебя вовремя, - настаивала Лианна. Я был так же потрясен, как и ты, когда Брэндон приехал в Королевскую Гавань и потребовал голову Рейегара."

-Теперь смотрите, где мы, - пробормотал Эддард сквозь стиснутые зубы, - отец... Брэндон... Рейегар... так много других, ушедших. Тот факт, что тебя не похитили, меняет все. Меня несколько утешает то, что вы пытались сообщить нам о своей деятельности. Но в долгосрочной перспективе это мало что меняет. Все, кто погиб во время восстания, погибли напрасно."

-Нет, - возразил Сир Освелл, - не напрасно, Лорд Эддард."

-Из-за какого-то пророчества? .. - Начал Эддард.

-Сир Освелл не имеет в виду пророчество, - перебил его Джерольд Хайтауэр, - принц Рейегар замышлял отстранить своего отца от власти. Такова была истинная цель турнира в Харренхолле. Так Рейегар сортировал тех, кто был верен короне, и тех, кто был верен королевству."

-Как человек, который был подвергнут "гостеприимству" Безумного Короля, я могу с уверенностью сказать, что царство-это очевидный выбор, - гневно заявил Итан Гловер, все еще несущий свои раны от времени, проведенного в черных камерах.

"Война была неизбежна в любом случае, - размышлял Артур Дейн, - в течение двух лет королевство бы истек кровью. Это было просто мрачное несчастье, что он сделал это прежде, чем мы были готовы."

- Ну что ж, я должен поздравить тебя; ты все равно преуспел, - сердито огрызнулся Эддард, - Эйерис больше не на троне. Но и его сын тоже. Что еще хуже, до восстания я был третьим в очереди на Винтерфелл. Так вот, все из-за невнимательности Карлеса, я допускаю господа."

-Мы все искренне сожалеем, что ваш отец и брат стали первыми жертвами войны, Лорд Эддард, - призналась Элиа, - но, пожалуйста, не возлагайте всю вину за их смерть на Лианну. Я так же виноват в бегстве вашей сестры, как и она или Мой муж."

-Я могу принять это, Ваша Светлость, - проговорил Эддард, все еще пребывая в ярости, - но мой отец и брат могли бы еще жить, если бы вы не были так поспешны."

- Довольно!- Крикнул Грегор Клиган, заставив всех присутствующих подпрыгнуть. Когда все глаза были устремлены на него, он произнес: "что сделано, то сделано и не может быть отменено. Нет смысла жаловаться на это. Я понимаю ваше разочарование, Лорд Эддард, но вы только что развязали войну, чтобы спасти свою сестру. Я бы сделал то же самое для своего ребенка. Мне было бы все равно, была ли она причиной всех этих драк. Я был бы благодарен богам, если бы они просто сохранили ей жизнь и воссоединили меня с ней."

Наступила пауза молчания, пока все осмысливали вершину горы. Эддард медленно выдохнул и прокомментировал: "вы совершенно правы, сир Грегор. Я счастлив снова быть с Лией, уверяю вас. Я никогда не смогу возненавидеть ее ни за это, ни за что другое. Но даже так…"

Он не закончил свою фразу. Он только вздохнул и прислонился к стене, убирая свои длинные темно-каштановые волосы с глаз.

- Нед, когда я услышала об отце и Брэндоне, я была опустошена, - сообщила Лианна своему брату, не желая, чтобы он счел ее бессердечной или легкомысленной. - я была настолько переполнена чувством вины, что в какой-то момент хотела покончить с собой. К счастью, Элия и Рейегар отговорили меня от этого. Позже я подумывал о том, чтобы выйти из укрытия, но они и от этого меня отговорили. Моего возвращения было бы недостаточно, чтобы прекратить борьбу; это только ухудшило бы ситуацию. Кроме того, я уже была беременна к тому времени. Не было бы никакого способа объяснить это не говоря ни слова правды. Единственным выходом для меня было уехать куда-нибудь, не тронутое войной. Поэтому Элия и Рейегар послали меня сюда на время моей беременности. Сир Артур, Сир Освелл и Сир Герольд не держат меня в плену. Они же меня защищали."

"Они превосходно выполнили свою работу", - отметил Доран Мартелл.

Трое рыцарей Королевской гвардии, казалось, были безразличны к замечанию принца, но они явно были рады признанию своей покорности.

- Ну и куда мы теперь пойдем?- С любопытством спросил Оберин Мартелл.

Грегор шагнул вперед и объявил: "пока что... я бы не рекомендовал ничего делать."

По крайней мере, Доран одобрит эту стратегию.

Впрочем, мало кто из присутствующих знал об этом.

- Совсем ничего?- Пробормотал Джерольд Хайтауэр, словно испытывая отвращение.

-А что бы ты сделал?- Грегор твердо рассудил: "восстание окончено. Королевство было разорвано войной. Большинство из тех, кто был верен Таргариенам, присягнули на верность Баратеонам. Нет никакого смысла начинать борьбу снова. Не тогда, когда Семь королевств были так ослаблены. Завтра вы можете планировать контрреволюцию. Завтра вы можете составить план восстановления Таргариенов на троне. Завтра вы можете планировать еще одну войну. На сегодняшний день мы должны сократить наши потери и сосредоточиться на ремонте Вестероса."

И снова гора заставила всех растеряться, не зная, что сказать. Они все могли согласиться хотя бы по одному его пункту. Никто из них не хотел еще одной войны так скоро после последней.

-Сир Грегор прав, - возразил принц Доран, - лучше всего идти постепенно. В конце концов, разве не импульсивность Рейегара спровоцировала восстание?"

-Кто-нибудь может что-нибудь сказать против этого?- С интересом спросил Артур Дейн.

Когда никто не заговорил, Сир Артур заметил: "тогда мы все согласны. Хотя концепция узурпатора на Железном Троне может вызвать отвращение у некоторых из нас, мы мало что можем сделать, чтобы протестовать."

-Тогда на данный момент мы позволим Роберту Баратеону сохранить свою корону, - заявил Доран Мартелл.

- Но только пока, - добавил Оберин Мартелл.

Грегор был уверен, что Мартеллы уже строят заговор против Таргариенов. Излишне говорить, что они сделают это таким образом, что это принесет большую пользу Дорну. Хотя он сомневался, что сможет отговорить их от этого предприятия, он полагал, что сможет хотя бы попытаться заставить их рассмотреть альтернативные различные подходы.

-У меня есть предложение, - заявил Грегор. Как только он завладел всеобщим вниманием, он продолжил: - дайте Роберту Баратеону шанс. Может быть, он и узурпатор, но его бабушка была Таргариеном. У него есть кое-какие права на Железный трон, хотя он и невелик. Кроме того, именно его мятежники выбрали своим королем. Они могли бы выбрать лорда Эддарда, лорда Тайвина или даже лорда Джона. Они выбрали Роберта. Мне хотелось бы верить, что они выбрали его не без причины. Они верят в него. Это больше, чем кто-либо когда-либо имел в Эйерисе."

-Ну, он тоже вряд ли может быть хуже Эйериса, - возразила Илия.

- Кто угодно лучше этого долбаного сумасшедшего, - решительно заявила Лианна.

Кроме, может быть, этого говнюка Уолдера Фрея.

-Очень хорошо, - провозгласил Герольд Хайтауэр, - Мы обдумаем ваше предложение, сир Грегор. Самым мудрым решением для некоторых из нас было бы оставаться в бегах. Особенно дети."

-Вы не станете ни с кем там спорить, Сир Герольд, - заявил Грегор, - пока дети живы, они не в безопасности. Когда я поставила эти приманки перед троном, Роберт ухмыльнулся и назвал их "драконьим отродьем".'"

-И все же вы хотите, чтобы мы поддерживали его правление, - с гримасой заметил Освелл Уэнт.

-Я питаю надежду, что он в конце концов преодолеет свое предубеждение, - заявил Грегор. - до тех пор выживание наследников Рейегара должно быть обеспечено."

- Действительно, - согласился Доран Мартелл. Через несколько секунд он предложил: "Возможно, самый надежный способ гарантировать их безопасность-это не держать их всех в одном месте."

-Я согласен, - согласился Артур Дейн, - что детей следует держать отдельно для их же собственной безопасности."

-Я отказываюсь расставаться с Эйгоном, - тут же заявила Илия. Ответ на ее беспокойство был придуман почти так же быстро.

-Нам будет нетрудно удержать его в Солнечном копье, - сказал Доран сестре. - Оберин может объявить его одним из своих бастардов."

-Конечно, - одобрительно сказал Оберин, - у меня уже есть четыре дочери. Некоторые сказали бы, что я запаздываю с рождением сына."

- Справедливо подмечено, - заметила Илия, забавляясь логикой другого брата.

-Я могу приютить принцессу Рейнис в Грейуотер-Уотч, - предложил Хауленд Рид, - я могу удостовериться, что она будет счастлива и довольна там. Ей даже не придется скрываться под чужим именем. Пока она находится под моей защитой, никто никогда не найдет ее в шею."

-Вы абсолютно уверены в этом, лорд Хауленд?- Спросила Элия, беспокоясь за свою дочь.

-Совершенно верно, Ваша Светлость, - подтвердил кранногман, - даже маленькие птички могут заблудиться и утонуть в болотах."

Варису это не понравится .

-Есть только один аспект, который меня беспокоит, - заявила Элия. - она не хочет, чтобы с ней был кто-то из ее знакомых."

-Нет, Илия, - возразила Лианна, немного приподнимаясь, - я пойду с Рейнисом. За то время, что я провел с ней, я стал думать о ней как о собственной дочери."

Илия был чрезвычайно доволен этим открытием. Она положила руку на плечо Лианны и заметила: "пока ты с ней, я знаю, что Рейнис будет в хороших руках, Лия."

Лианна положила свою руку на руку подруги: "спасибо."

Затем вперед выступил Герольд Хайтауэр и заметил: "но, моя принцесса, это означает, что вам тоже придется исчезнуть."

-Вы совершенно правы, Сир Герольд, - подтвердила Лианна, - для всех нас будет лучше, если я тоже останусь в бегах."

-А как же Принц Джон?- Поинтересовался освелл Уэнт.

-Он должен быть со своей семьей, - заявила Лианна, пристально глядя на брата.

Эддард Старк кивнул и заявил: "Я заберу его обратно в Винтерфелл и воспитаю его рядом с моим собственным сыном."

-А как ты его объяснишь?- Спросил Доран Мартелл.

-Я буду считать его своим, - решительно заявил Нед.

-Это было бы неразумно, Лорд Эддард, - немедленно возразил Грегор, - если вы скажете, что он ваш, ваша жена будет держать недоброжелательство и к вам, и к Джону. Джон больше, чем ты."

-Как вы можете быть в этом уверены, сир Грегор?- Спросил Эддард.

-Вы должны доверять мне, милорд,-возразил Грегор. - Принцесса Элия, возможно, и была готова разделить своего мужа с вашей сестрой, но не все женщины столь же свободомыслящи, как она. Кроме того, Речные земли полны изначально неумолимых семей. Блэквуды, папоротники, Даррисы, Фрейсы ... Талли-не исключение. Кейтилин Талли может терпеть Джона, если он твой бастард, но она никогда не примет его."

-А что бы вы тогда сделали, сир Грегор?- Спросил Эддард.

-Не будет ли более практичным заявить, что он принадлежал Брэндону?- Судя по тому, что я слышал о вашем покойном брате, он был весьма популярен среди представительниц прекрасного пола."

-Был, - хором ответили Эддард и Лианна.

-В таком случае у меня есть решение, - вмешался Сир Артур Дейн. - моя сестра Ашара была очень увлечена вашим братом во время турнира в Харренхолле. Недавно она родила мертворожденную дочь, которая, как она утверждала, была его дочерью. Мы могли бы использовать эту ситуацию в своих интересах."

-Ты хочешь, чтобы я сказал всем, что Джон-продукт свободного союза Брэндона и Ашары?- Предположил Эддард.

-Если у вас есть предложение получше, то я слушаю, Лорд Эддард, - резко ответил Артур.

"Нет, я думаю, что это действительно может сработать, - подумал Эддард вслух, - Да, это может... время работает, концепция довольно правдоподобна, никто не может оспорить ее законность... да, это будет работать."

-Значит, решено, - объявил принц Доран. - Эйгон будет расти в Солнечном копье, Рейнис-в Грейуотерском дозоре, Джон-в Винтерфелле. У кого-нибудь есть возражения?"

Только Эддард знал. У него был только один ребенок. - Роберт планировал сделать Лианну своей королевой, поскольку она все еще его невеста. Поскольку этого не произойдет, мой единственный вариант-сказать ему, что Лианна мертва. Я беспокоюсь о том, как он отнесется к этой новости."

-Честно говоря, я тоже, - заявила Лианна. - я не люблю Роберта, но и не ненавижу его тоже. Я уже однажды опозорила его, когда пренебрегла нашей помолвкой. Я не хочу быть причиной дальнейших страданий с его стороны."

-Вам не нужно беспокоиться об этом, Миледи, - заявил Грегор, - когда мы вернемся в Королевскую Гавань, Лорд Эддард и я должны будем получить личную аудиенцию у Роберта Баратеона. Там я с ним и поговорю."

- "Поговорить с ним?- Недоверчиво пробормотал Эддард, - сир Грегор, Роберт-человек действия, а не слова."

-О, не будьте слишком самоуверенны, Лорд Эддард, - возразил сир Грегор Клиган, - все так, как сказала Ваша сестра; никогда не следует недооценивать влияние слов на людей."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 11**

В Башне Радости собралась большая компания. Однако никто в нем долго не задерживался.

Было решено, что каждый из королевских гвардейцев отправится с Рейнисом, Эйгоном и Джоном. Помимо их врожденной обязанности защищать наследников Рейегара, Сир Освелл, Сир Артур и Сир Герольд были непреклонны в своем отказе преклонить колени перед Робертом. Так что им троим тоже придется скрываться.

Лорд Эддард Старк заявил, что когда он вернется в Королевскую Гавань, то расскажет Роберту, что у Башни Радости произошла стычка и все трое королевских гвардейцев были убиты. Тогда не будет никаких расспросов об их местонахождении.

Сир Артур Дейн, Сир Освелл Уэнт и Сир Герольд Хайтауэр были братьями нынешних лордов старфолла, Харренхолла и Олдтауна соответственно. Их семьи были родом из Дорна, Заречья и Плеса.

Сир Артур был единственным, кто имел возможность остаться на своей родине. Кроме того, даже если он и не был известен своим искусством фехтования, дорнийцев было довольно легко узнать в других регионах Вестероса. Так что Артур останется в Солнечном копье вместе с Эйгоном.

Сир Освелл и Сир Герольд оба отправятся на север. Леди Мина Талли – мать новой жены лорда Эддарда Кейтилин-родилась в семье Уэнтов. Таким образом, если присмотреться достаточно внимательно к тому, что происходит между Сиром Освеллом и леди Кейтилин, то можно заметить некоторое сходство.

В результате было решено, что сир Освелл будет безопаснее сопровождать Рейниса в Грейуотерскую стражу. Так что Сир Герольд остался в Винтерфелле с Джоном.

Естественно, белый бык и утренний меч должны были принять новое обличье там, куда они направлялись. Им придется изменить свои имена и внешность, но об этом они будут беспокоиться позже. У них были проблемы посерьезнее, чем их внешний вид.

Эддард понимал, что было бы смешно утверждать, что три рыцаря пали, не взяв с собой никого из его отряда. Помня об этом, несколько спутников Неда должны были исчезнуть вместе с королевской гвардией. Во всяком случае, на какое-то время.

Очевидно, что Эддард Старк и Хауленд Рид должны были быть среди выживших, иначе планы по защите Джона и Рейниса потерпели бы неудачу. Кроме того, ни один из них не имел ни малейшего желания симулировать свою смерть, и Север и шея сильно зависели от них обоих. Так что жертв придется выбирать из остальных пяти северян.

Мартин Кассель не хотел оставлять своего сына Джори без отца, а Уиллам Дастин был последним в его доме. Таким образом, они были опущены как потенциальные жертвы.

У Марка Райсвелла, Итана Гловера и Тео Уолла не было своих детей, и все они происходили из относительно больших семей. По этим причинам – наряду с несколькими личными-все трое согласились сыграть роль жертвы. Лорд Хауленд тоже предоставит им убежище в Грейуотерском дозоре.

Грегор был поражен тем, как много эти люди готовы были принести в жертву. Они оставляли позади все, что было в их собственной жизни, и все ради трех маленьких детей, которых они едва знали. Затем он вспомнил: главная особенность Севера – та, что отличала его от остального Вестероса – состояла в том, что почти каждый дом был бесспорно верен своему сюзерену, пока тот был Старком. Должно быть, они делали это больше для Эддарда, чем для Джона и его сводных братьев и сестер. Во всяком случае, их действия были благородны.

Через два дня Лианна уже чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы путешествовать. Именно тогда компания у Башни Радости разделилась на три небольшие группы и приготовилась к отъезду.

Элия со слезами на глазах попрощалась с Рейнисом. Маленькая девочка плакала, но обещала матери, что будет хорошей девочкой и останется сильной. Она действительно находила некоторое утешение в своем котенке Балерионе и была вне себя от радости, когда ей сказали, что Лианна поедет с ней.

Лианна заверила Элию, что будет растить Рейниса, как собственного ребенка. Это, казалось, успокоило пожилую женщину, которая обняла девочку-волчицу так, словно та была ее сестрой.

Грегор знал, что Лианна хотела как лучше, давая свое обещание. Но даже так это можно было бы истолковать в хорошем или плохом свете, учитывая, что Лианна даже не привезла с собой своего собственного ребенка. Вместо этого она поручила заботу о своем сыне кому-то другому, как это сделала Илия.

Лианна, возможно, казалась безразличной к идее расставания с Джоном, когда эта идея была впервые выдвинута. Но теперь, когда она была на грани того, чтобы пройти через это, ее материнские инстинкты полностью поднялись на поверхность. Когда Уилла попросила позвать Джона, его мать крепко прижала к себе новорожденного, словно никогда не отпустит его. Грегор обнаружил, что ее покровительственный тон несколько напоминает Лайзу Аррен. Только не как собственника, гораздо менее неустойчивого и не невосприимчивого к разуму.

Лианна так неохотно отказывалась от опеки над сыном, что это грозило разрушить все их планы прямо здесь и сейчас. К счастью, Эддард Старк вмешался и напомнил сестре, что она не в последний раз видит своего сына. Когда-нибудь, когда это будет сочтено безопасным, они оба воссоединятся. А до тех пор Эддард клялся, что поступит правильно по отношению к племяннику.

Лианна не забыла, что из-за ее беспечности Королевство уже истекало кровью. У нее не было ни малейшего желания стать причиной новых неприятностей в этом мире так скоро после этого. Кроме того, она знала, что может доверять своему брату. Он всегда был ответственным человеком. Кроме того, он был одним из немногих по-настоящему хороших людей в Вестеросе. Поэтому она заставила себя отдать Джона Уилле. Однако перед самым расставанием Лианна подошла к Эддарду и прошептала ему на ухо: "Обещай мне, Нед. Обещать мне…"

Только Грегор был достаточно близко, чтобы услышать ее. Я почти чувствую Иронию судьбы .

Как и во франшизе, это были последние слова, которыми Лианна поделилась с братом в Башне Радости. Разница была в том, что в этой вселенной они не будут последними словами, которые она произнесла с ним.

После того как Нед дал своей сестре клятву защищать Джона, три группы разделились.

Принц Доран Мартелл, Принц Оберин Мартелл, Принцесса Элия Мартелл, принц Эйегон Таргариен, Арео Хотах, Мейстер Калеотт и вся процессия Дорана двигались на восток и юго-восток. Они ехали прямо в Солнечное Копье через обширные пустыни Дорна.

Принцесса Лианна Старк, Сир Освелл Уэнт, Принцесса Рейнис Таргариен, Лорд Хауленд Рид, Тео Вулл, Итан Гловер, Сир Марк Райсвелл и Сир Артур Дейн отправились на юг через юго-запад. Они направились к звездопаду. Когда они прибыли, Сир Артур разыскал свою сестру.

Ашара Дейн была фрейлиной Элии Мартелл и ее ближайшей подругой. По слухам, она действительно была связана с Брэндоном Старком во время турнира в Харренхолле. Поначалу он, возможно, думал, что их роман был всего лишь мимолетной интрижкой, но впоследствии Брэндон тайно поддерживал контакт с Ашарой. Он умер прежде, чем она успела сообщить ему, что носит его бастарда. А потом и сама сволочь умерла во время родов.

В последующие недели Ашара была крайне подавлена потерей как своего бывшего любовника, так и их еще не родившейся дочери. Были даже некоторые опасения, что ее жизнь может закончиться своей собственной рукой. В тот день, когда ее брат вернулся домой, он вернул ей волю к жизни.

Ашара на удивление охотно согласилась с планом Грегора Клигана. Она была готова доказать, что они с Брэндоном-родители Джона. Более того, она даже предложила сопровождать отряд Лорда Хауленда на север. Когда ее спросили о ее мотивах, она просто сказала, что помощь сестре Брэндона и дочери Элии придаст ей новое чувство цели.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 12**

Лианна с радостью приняла предложение дорнийской красавицы о помощи. В Харренхолле она очень сблизилась с Ашарой. Во многом это было связано с их отношениями с Брэндоном и Элией.

Чтобы объяснить исчезновение Ашары, можно было бы сказать, что она бросилась со скалы. Это не была достойная судьба для нее, но что имело значение, так это то, что она была правдоподобна. Учитывая, сколько трагедий пережила Ашара за последнее время, включая предполагаемую потерю ее брата в Башне Радости, нельзя было винить ее за то, что она в конце концов сломалась и покончила с собой. В своей первой жизни Грегор расценил бы это как проявление посттравматического стресса.

Сир Артур Дейн держался очень строго, пока был в Звездопаде. Ему удалось приказать кораблю отвезти его сестру и остальных на север. Посмотрев, как корабль уплывает за горизонт, он быстро вскочил на коня и поскакал к солнечному копью.

Лорд Эддард Старк, сир Грегор Клиган, Принц Джон Таргариен, Вилья, Сир Герольд Хайтауэр, Лорд виллам Дастин, Мартин Кассель и оруженосцы Грегора направились прямо на северо-восток. Они направлялись в Королевскую Гавань.

Хотя все воины Грегора знали, что Эйгон и Рейнис все еще живы, никто из них даже не подозревал о существовании Джона. Ради безопасности Джона, как и для них самих, Грегор и Эддард надеялись на некоторое время задержать их. Поэтому они посадили виллу и Сира Герольда впереди своей колонны, а латники замыкали шествие. Так Джон прятался все это время.

Путь до Королевской Гавани занял около трех недель.

В самом начале их путешествия Грегор заметил, что Эддард был очень угрюм. Грегору нетрудно было догадаться почему. Его отец, брат и многие из его друзей умерли в прошлом году. Это само по себе было тем, с чем он мог справиться. Но обнаружить, что все эти смерти были на самом деле результатом недоразумения, связанного с его истерикой... это было для него непостижимо.

Грегор не мог винить Эддарда за то, что тот затаил обиду на его сестру. Если Сандор погибнет из-за опрометчивого поступка Эллин, он, вероятно, рассердится и на нее тоже. Но он будет любить ее не меньше.

Лично Грегор считал, что Лианна приняла правильное решение пойти с Рейегаром. Учитывая то, что должно было произойти к северу от стены примерно через двадцать лет, его вера в апокалипсис не могла быть полностью иррациональной.

И все же Эддард никак не мог этого знать. Таким образом, он внутренне кипел от возмущения действиями своей сестры. Эддарда было не так легко спровоцировать, как его покойного вспыльчивого брата, но он был в равной степени способен впасть в ярость. Грегор решил что-нибудь с этим сделать. Он чувствовал, что у волчьего лорда достаточно забот и без затаенной злобы на свою сестру.

Через пять дней после их отъезда из Башни Радости Грегор сделал торжественное усилие, чтобы открыть Лорду Эддарду душу.

Он подождал до наступления темноты, когда группа разбила лагерь. Полливер и Чизвик охраняли лошадей, а Уилла ухаживала за Джоном в своей палатке. Эддард сидел один перед костром лагеря. Почти все остальные уже улеглись на ночь.

Грегор подошел к костру и сел напротив волчьего лорда. Эддард пристально смотрел в огонь, как будто был красным священником. Грегор понял, что на самом деле он не пытается заглянуть в будущее, а просто погрузился в свои мысли.

Гора тоже смотрела на сияющие угли, и двое мужчин сидели почти в полном молчании. - Я бы попросил вас не судить так поспешно вашу сестру, Лорд Эддард, - мягко произнес наконец Грегор."

Эддард не поднял головы, но Грегор не сомневался, что он слушает. Он спросил: "почему это?"

- Грегор откинулся назад, сложил руки на груди и твердо заявил: - насколько нам известно, в этом пророчестве вполне может быть доля истины."

Это заставило Неда поднять глаза вверх. У него было выражение лица человека, который ошеломлен. -Я не принял вас за суеверного человека, сир Грегор."

-Потому что это не так, - заявил Грегор. Подбрасывая полено в огонь, он пробормотал: "какие слова произносит твой дом? - Скоро зима придет?'"

-Так и есть, - подтвердил Нед.

-Вы когда-нибудь задумывались над их значением?- Спросил Григорий, - или почему это твои слова?"

-Конечно, есть, - признался Эддард. - я считаю, что они служат мне напоминанием. Напоминание о том, что независимо от того, насколько благополучной и красивой может быть жизнь, в этом мире всегда будут страдания и трудности. Нравится нам это или нет, но мы все должны вовремя встретить свои собственные испытания и невзгоды. Пытаться избежать их было бы бесполезно. Самое правильное-встретиться с ними лицом к лицу, когда они придут."

-У вас мудрое и осторожное толкование, милорд, - признал Грегор, - но оно может означать нечто большее. Возможно, это предчувствие."

- Предчувствие чего?- Спросил Эддард, внезапно заинтересовавшись разговором.

Грегор трижды подул на огонь, чтобы вдохнуть в него немного воздуха. После этого он прямо сказал: "Я полагаю, вы знакомы с этой долгой ночью?"

-Да, - ответил Нед, - это случилось очень давно, в эпоху первых людей. Она принесла с собой, казалось бы, бесконечную зиму, которая в свою очередь угрожала гибелью солнечного света и концом всей жизни. Не было никакой надежды, что это закончится, пока Ночной дозор не решит объединиться с детьми леса. Вместе они отбросили остальных и победили Короля Ночи."

Грегор не мог припомнить, соответствует ли версия Эддарда о том, как закончилась долгая ночь, широко распространенной версии ее разрешения, но это было не так уж важно. Что действительно имело значение, так это то, что Эддард был готов говорить об этом.

-Значит, ты не думаешь, что Долгая ночь-Это миф?- Предположил Грегор.

- Нет, - возразил Эддард, - мир тогда был молод. Великие чудеса и неописуемые ужасы были обычным явлением в те дни."

Тот факт, что Эддард не отрицал долгую ночь как историческое событие, значительно помог Грегору здесь. Он бросил несколько сухих листьев на дно огненной ямы и сказал: "Согласно пророчеству Рейегара, когда наступит апокалипсис, он принесет с собой холод, тьму и смерть. О чем это тебе напоминает?"

Эддард быстро сообразил, на что намекает Грегор. На мгновение он, казалось, был ошеломлен. Затем он расслабился и сказал пренебрежительно: "Долгая Ночь прошла столетия назад, сир Грегор."

-А кто сказал,что это не может повториться?- Король Ночи не был уничтожен, - возразил Грегор, - он был просто изгнан за стену. Восемь тысяч лет дадут ему достаточно времени, чтобы восстановить свои силы и собрать их. Подумайте обо всех сторожах и одичалых, которые умерли за это время. Должно быть, их миллионы, и каждый из них может снова восстать."

К этому времени Эддард был уже по стойке "смирно". Он выпрямился и пробормотал вопросительно :"так вот почему вы хотите проверить истинность этого пророчества? Вы верите, что "зима приходит" на самом деле является предупреждением о том, что Долгая ночь будет повторяться?"

-Твой предок Брэндон Строитель воздвиг стену, - ответил Грегор для большей убедительности, - если бы он сделал это только для того, чтобы отогнать одичалых, он мог бы остановиться на семидесяти футах. Он остановился на цифре семьсот. Никто не строит столь массивную преграду, если только то, что они хотят скрыть, не является абсолютным чудовищем. Поэтому я говорю, что он знал, что Долгая ночь на самом деле никогда не закончится. Оно просто пошло на перерыв."

Нед медленно перевел взгляд на огонь. Он с тоской смотрел на них, как будто они стали последними лучами надежды в этом мире. - Если это правда, - пробормотал он леденяще спокойным голосом, - то война, которую мы только что вели, ничего не значит против того, что должно произойти."

-Не теряйте веры, милорд, - поманил его Грегор. В течение всего разговора огонь становился все больше, теплее и ярче. Гора использовала свой меч, чтобы раздвинуть ветви вокруг и пополнить растопку. Затем он произнес: "Вестерос однажды пережил Долгую Ночь. Он может сделать это еще раз."

- Да, может, - согласился Эддард. Он положил подбородок на руки и пробормотал: "но предположим, что он вернется в течение нашей жизни. Будем ли мы готовы, когда наконец наступит зима?"

-Это целиком и полностью зависит от нас, - коротко, но прямо ответил Грегор.

Мы и еще три летающих огнедышащих рептилии. По крайней мере, в этом Рейегар был прав.

Грегор был уверен, что к следующему утру Эддард сочтет вторую долгую ночь не более чем вероятным событием. Через месяц он, скорее всего, задвинет свою новообретенную тревогу по этому поводу на задворки сознания. Пока что Грегор был доволен этим.

Он был просто доволен тем, что уменьшил чувство обиды и ярости Неда по отношению к своей сестре, и тем, что ему удалось открыть глаза Неду на самую большую угрозу, с которой Вестерос неизбежно столкнется. Теперь он знал, что способен завоевать доверие Неда. Это было крайне важно, так как в ближайшие дни ему понадобятся люди вроде Эддарда Старка на его стороне.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 13**

Чуть более чем через две недели Эддард Старк, Грегор Клиган и остальная часть их группы достигли столицы Вестероса. На окраинах города было гораздо меньше народу, чем во время их отъезда. Очевидно, большинство западных лордов и их войска уже разошлись по домам.

Лагерь дома Клиган все еще стоял вдоль юго-восточного берега Королевской Гавани. Грегор послал своих воинов сообщить солдатам и слугам, что они тоже скоро отправятся в западные земли. Сир Герольд Хайтауэр должен был оставаться с оруженосцами Грегора до тех пор, пока он не переоденется. В город вошли только Лорд Эддард, сир Грегор, Джон, Уилла, виллам Дастин и Мартин Кассель.

Эддарда и Грегора немедленно вызвали в королевский Солар. Им сообщили, что Роберт желает иметь с ними частную аудиенцию.

К счастью, это действительно была частная аудиенция. Когда они добрались до Солара, то обнаружили там двух рыцарей Баратеонов, стоящих на страже снаружи, но их сеньор был единственным человеком внутри него. Он сидел за письменным столом с бокалом вина в одной руке и стопкой бумаг в другой. Похоже, он предпочитал одно другому.

Король оленей жестом пригласил волчьего Лорда и гору занять места перед его столом. Когда они оба уселись, Роберт задал им один-единственный вопрос: "как все прошло?"

Таким образом он требовал отчета о том, как они выполнили поставленные перед ними задачи. В случае с Грегором он сопровождал принцессу Элию в Солнечное Копье. В случае с Эддардом это означало снятие осады Штормового Предела и спасение Лианны.

По тону Роберта Грегор понял, что он не потерял надежды на возвращение Лианны. Гора вовсе не стремилась сломить Роберту настроение. Ему тоже было не очень удобно так откровенно лгать ему. И все же он знал, что это необходимо сделать. Он должен был убедить Роберта, что Лианна мертва. Мало того, Грегору еще предстояло излечить его от слепого влечения к ней.

Прямо перед тем, как они добрались до Солара, Грегор попросил Эддарда позволить ему разобраться с тем, что произошло в Башне Радости. Эддард дал свое согласие на это соглашение, хотя и подозревал, что могучий рыцарь собирается что-то сказать.

После краткого описания освобождения Штормового Предела и возвращения Элии в Дорн (с некоторыми деталями, удаленными из последнего рассказа), Грегор рассказал Роберту сильно измененную версию того, что произошло в Башне Радости.

Он утверждал, что он и его воины прибыли на место в разгар битвы между Королевской гвардией Рейегара и ротой Неда. Сир Освелл Уэнт уже пал, но то же самое сделали Тео Уолл и Итан Гловер. Сир Герольд Хайтауэр убил бы Мартина Касселя, но Грегор сумел присоединиться к драке и остановить лорда-командующего прежде, чем Джори Кассель потерял своего отца. Сам Грегор устранил Сира Герольда, но Сир Артур Дейн убил Сира Марка Райсвелла всего через несколько секунд. После этого лорды Эддард Старк, Хауленд Рид и виллам Дастин сражались с сиром Артуром. Лорд Уиллам был ранен, но Грегору удалось отвести его в безопасное место. Мартин сумел отвлечь внимание Артура достаточно долго, чтобы Лорд Хауленд успел ранить его, и лорд Эддард нанес смертельный удар.

Пока Лорд Хауленд занимался Мартином и Вилламом, Эддард бросился в башню. Сир Грегор сопровождал его в качестве прикрытия.

Войдя в башню, они увидели Лианну эбед. У нее была последняя стадия лихорадки. Нед опустился на колени рядом с ней и умолял ее держаться за него. Она изо всех сил старалась исполнить волю брата, но была слишком слаба, чтобы долго цепляться за жизнь. Однако лихорадка не сделала ее бредящей. Она была в состоянии думать и говорить связно вплоть до момента своей смерти. Она не тратила впустую свои последние минуты на Земле; она использовала их, чтобы поделиться своими личными мыслями с двумя присутствующими мужчинами.

Нед был слишком погружен в свое горе, чтобы вспомнить точные слова сестры. Однако Грегор запомнил все, что она ему сказала.

К этому моменту Роберт был уже заметно расстроен потерей своей возлюбленной. Он уже несколько раз подносил ко рту кубок с вином. Однако когда Грегор заявил, что прекрасно помнит последние слова Лианны, любопытство короля возросло.

Он наклонился ближе и с надеждой спросил: - Это были ее последние слова... обо мне?"

- Я никогда не забуду их, Ваша Светлость, - сказал Грегор, напустив на себя маму своего лучшего бормотания. - Когда вернешься к Роберту, передай ему мои извинения. Мне жаль, что он не может быть моим мужем. Мне жаль, что я так и не стала его женой. Но больше всего мне жаль, что я никогда не увижу его на троне. Я знаю, что он будет великим королем. Я также знаю, что он будет ужасно скучать по мне. Но скажи ему, чтобы он не оплакивал меня вечно. Я не мог вынести быть причиной его горя. Его горе может погубить его самого. Если это произойдет, он может разрушить королевство. Королевство уже достаточно заплатило из-за меня. Единственный способ, которым он и королевство могут процветать, это если он найдет счастье в другом месте. Наша помолвка заканчивается с моей смертью. Теперь он свободен любить другую женщину. Я хочу, чтобы он любил другую женщину. После всего, что он сделал, он заслуживает иметь королеву, которая сделает его счастливым. Я знаю, что он найдет кого-то вроде этого. Он хороший человек. Но если он может любить другого, он может быть лучшим человеком. Я хочу, чтобы он был лучшим человеком, каким только может быть. Обещай мне, что ты скажешь ему это. Если ты скажешь ему это, я смогу спокойно умереть, зная, что он и Королевство будут в хороших руках.'"

Последние двадцать дней Грегор провел, сочиняя и репетируя этот монолог. Она должна была быть изложена таким образом, чтобы Лианна действительно произнесла каждое из этих предложений, и это были все вещи, которые можно было бы сказать, даже находясь на грани смерти. У него не было никаких письменных носителей на нем, так что делать заметки не было вариантом. Он должен был полностью полагаться на свою собственную память.

Он также внимательно следил за тем, как произносит этот монолог. Он говорил печальным тоном, часто останавливался, чтобы подчеркнуть сказанное, и иногда его голос срывался. Он даже заставил себя выдавить несколько слезинок. Удивительно, но Лорд Эддард тоже прослезился, хотя прекрасно понимал, что весь этот монолог был фальшивым. Вот как убедительно выглядел Грегор.

Когда Грегор закончил, он сделал паузу, чтобы Роберт мог понять его слова. Король выглядел так, словно вот-вот утонет в собственных слезах. Грегору совсем не нравились страдания старика. Часть его чувствовала себя искренне виноватой в том, что обманула Роберта, но для блага всех в Вестеросе он должен был продолжать эту шараду.

После двух минут неловкого молчания Роберт перевел взгляд на кубок, который держал в правой руке. Он медленно положил его на стол и отодвинул подальше. Затем он оглянулся на двух мужчин, сидевших по другую сторону его стола, и провозгласил: "если предсмертное желание Лианны состояло в том, чтобы я нашел счастье и стремился стать лучше... тогда я постараюсь выполнить ее желание."

Эддард был ошеломлен этим зрелищем. Это был первый раз, когда он видел, как его лучший друг отодвигает бокал вина, который не был пуст. Если бы он мог однажды выбрать трезвость вместо пьянства, он, конечно, мог бы сделать это рутиной. Это означало, что он, возможно, действительно имел в виду то, что сказал, и что он может измениться.

Грегор искоса взглянул на Эддарда. Волчий лорд пристально смотрел на него. На его лице застыло благоговейное выражение. Грегор только улыбнулся ему.

Слова, Нед. Слова.

В каноне Джон Аррен, Станнис Баратеон и Эддард Старк не смогли изменить Роберта с помощью речи. А все потому, что они никогда не играли на его величайшей слабости-Лианне. Грегор уже видел многообещающую способность Роберта измениться. По крайней мере, он позаботился о том, чтобы Роберт не напился на своей свадьбе с Серсеей Ланнистер. Из-за этого Роберт не произносил неправильное имя во время спанья.

Конечно, все еще не было никакой гарантии, что брак Роберта и Серсеи будет счастливым. Но, по крайней мере, инцидент, который разлучил их в первую очередь, будет предотвращен. Теперь Роберт не даст Серсее повода искать утешения в объятиях другого мужчины. Особенно ее брата.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 14**

-Я искренне сочувствую вашей потере, Ваша Светлость, - искренне сказал Грегор Роберту. - Лорд Эддард говорил мне, как много Леди Лианна значила для вас."

-Вам не в чем каяться, Сир Григорий, - пробормотал Роберт Баратеон. - благодарю вас, что вы взяли на себя труд запомнить ее последние слова от моего имени."

-Да я и не беспокоился, - заверил его Грегор. Затем он скрестил руки на груди и спросил: "ради моего любопытства, у вас есть какие-нибудь подходящие перспективы для королевы, Ваша Светлость?"

Олень-король пожал плечами и пробормотал: "лорд Тайвин Ланнистер много раз высказывал идею женить свою дочь на мне мимоходом. Я избегал давать ему ответ, так как надеялся, что Лианна будет спасена. Теперь, когда она ушла, и теперь, когда я получил ее благословение на поиски другой женщины... я полагаю, что могу также принять предложение Тайвина."

-И все же это ваша прерогатива-выбирать себе невесту самостоятельно, Ваша Светлость, - заметил Эддард Старк.

-Лорд Эддард прав, - согласился Грегор, - однако я сомневаюсь, что вы найдете более выгодный брак, чем тот, который вам предлагает лорд Тайвин. Леди Серсея-довольно миловидная женщина. Она также очень политически проницательна, и она может любить людей, близких ей. Я подчеркиваю "может", потому что она действительно львица. Так что будьте осторожны, чтобы не досадить ей. Иначе ты будешь жить в страхе за свою безопасность. И твоя мужественность."

Роберт и Эддард от души посмеялись над этим заявлением. Они не могли понять, шутит Грегор или говорит серьезно, но все равно прислушались к его словам.

-Я запомню это, - заявил Роберт, подпирая голову рукой. - я возьму Серсею Ланнистер в жены. Может быть, я и не очень хорошо ее знаю, но король должен приносить жертвы на благо королевства. И тебе не стоит беспокоиться о Леди Серсее. Я буду хорошо к ней относиться. Так же хорошо, как я поступил бы с Лианной, если бы мог это сделать."

Эддард и Грегор были рады это слышать. Особенно Грегор. Кроме того, он был уверен, что дети Серсеи тоже будут детьми Роберта в этой вселенной.

Роберт медленно откинулся на спинку стула и спросил: "Так что же случилось после смерти Лианны?"

-Сначала мы отвезли ее останки – вместе с останками Итана, Марка, Тео и Сира Артура – в звездопад, - признался Эддард. - Леди Ашара была не слишком рада нас видеть, хотя я вернул ей кости и меч ее брата. Конечно, я тоже кое-что взял у нее в свою очередь."

-А что это может быть?- Спросил Роберт.

-Я обнаружил, что она недавно родила бастарда, - ответил Эддард.

Глаза Роберта расширились, и он удивленно сказал: "Не твой, Нед?"

- У Брэндона, - просветил его Эддард.

Приподняв бровь, олень-король прокомментировал: "Я думал, что ты был тем, кого Ашара любила в Харренхолле."

-И я тоже, - возразил Эддард. - похоже, Бран добрался до нее первым."

Роберт кивнул в знак согласия и спросил: "Что ты сделал с этим ублюдком?"

-Я сделал единственное, что мог сделать, - признался Нед. - я объявил его своей семьей и привез с собой."

- Ты хочешь сказать, что Ашара просто позволила тебе забрать ее ребенка?- Предположил Роберт с некоторым сомнением.

-Нет, она решительно протестовала, - мрачно отозвался Эддард, - но в конце концов я победил. Увы, моя победа досталась мне дорогой ценой. Леди Ашара покончила с собой незадолго до нашего отъезда."

Роберт был явно ошеломлен. Он сказал извиняющимся тоном: "Как жаль. Мне так жаль, что до этого дошло, Нед."

Нед благодарно улыбнулся своему другу и закончил свои воспоминания словами: "находясь в Звездопаде, Хауленд сел на корабль с телами Лианны и наших погибших товарищей. После того как он отплыл на север, сир Грегор, Мартин, виллам и я вернулись сюда со всей возможной поспешностью."

-Это приводит нас туда, где мы сейчас находимся, - заметил Роберт. Последовала пауза тишины, которая поглотила всю комнату, а затем король постепенно перевел свой взгляд на массивного рыцаря. - Скажите мне кое-что, сир Грегор, - вопросительно произнес он. Почему вы не вернулись в Королевскую Гавань на дилижансе ? Разве не было бы быстрее путешествовать по морю, чем по суше? Кроме того, что привело вас к Башне Радости?"

-У меня есть свои причины, Ваша Светлость, - заявил Грегор. - во-первых, большинство моих людей никогда раньше не были на борту корабля. Это был мой первый раз на одном из них сам. Я не хочу сказать, что морские путешествия не были полностью согласованы с нами, но после того, как мы причалили к солнечному копью, мы стремились остаться на суше."

-Я вполне могу понять, что мои собственные родители погибли в море, - пробормотал Роберт. В пределах видимости штормового конца, если вы можете себе представить. Но даже при том, что дорога от Солнечного Копья до Королевской Гавани проходит через весь Дорн, вы могли бы вообще обойти Красные горы. Что за дела были у тебя в Башне Радости?"

- Строго говоря, это было дело лорда Эддарда, - заявил Грегор. - я знал, что он отправился спасать свою сестру. Поэтому я поставил себе целью помочь ему."

- Удивился Роберт. - В то время вы его почти не знали, - заметил он."

-Это не имеет значения, - рассуждал Грегор, - если у кого-то есть проблема, я чувствую себя обязанным помочь им исправить их затруднительное положение. Лорд Эддард пытался вернуть свою сестру. Я просто предположил, что он будет признателен за некоторую помощь. Я бы так и сделал, если бы похитили мою сестру."

Роберт вполне мог понять эту логику. Он потер подбородок, словно в глубокой задумчивости, и спросил: "Ты бы сделал это для кого-нибудь?"

-Конечно, я бы так и сделал, - твердо заявил Грегор. - в мире и так достаточно зла. Если я вижу возможность исправить одну из этих ошибок, я не игнорирую ее. До тех пор, пока это в моей власти, чтобы сделать положительную разницу, я всегда буду стремиться сделать это."

На лице Роберта появилась широкая улыбка. Он заявил: "этот менталитет поможет вам далеко продвинуться, сир Грегор. На самом деле, именно поэтому я и позвал тебя сюда."

Грегор ждал, что король оленей скажет что-нибудь в этом роде. Притворившись озадаченным, он сел и выжидающе спросил: "Как же так, Ваша Светлость?"

- До войны у вас уже была большая репутация в западных землях, - уточнил Роберт с замечанием. Конечно, это можно объяснить тем, что вы уроженец этого региона. Однако в последние пару месяцев ваша слава распространилась и за ее пределы. Благодаря вашим действиям в Королевской Гавани, вы помогли обеспечить трон для Штормовых земель, и вы заслужили благодарность Дорна. Теперь три из Семи Королевств благоговеют перед тобой и твоими принципами."

- Четыре, - поправил Эддард. Когда другие двое мужчин посмотрели на него, он дал им некоторую ясность: "после всего, что он сделал здесь и в Башне Радости, дела Сира Григория также завоевали признание и признание Севера."

Роберт слегка кивнул и ухмыльнулся, сказав: "это высокая похвала, исходящая от тебя, Нед."

Затем он снова повернулся к Грегору Клигану и сообщил ему: "возвращаясь к теме, королевство нарушено. У меня есть незавидная задача починить его. Увы, я мало что могу сделать в Королевской Гавани. Мне все еще предстоит заполнить все вакансии в Малом совете. С тех пор как я впервые сел на трон, Лорд Варис, лорд Джон Аррен и лорд Тайвин Ланнистер были моим единственным источником руководства. Все трое дали мне очень разные советы, но есть один пункт, в котором они все согласны: хотя я сам могу сделать многое в этом городе, что мне действительно нужно, так это люди, которые могут путешествовать по всем Семи Королевствам и решать свои проблемы в источнике. Люди... такие, как ты."

Грегор с интересом навострил уши, сложил руки на груди и взволнованно произнес: "Я всецело завладел вашим вниманием, Ваша Светлость."

- Лорд Варис предложил мне занять в Малом совете новую должность-Магистра Ордена. Он также выдвинул вас для этого назначения."

Конечно же, он это сделал. В конце концов, это была моя идея.

-Могу я спросить, что это означает, Ваша Светлость?- Риторически спросил Грегор. Предполагая, что Варис последовал его инструкциям, гора уже знала полный ответ на этот вопрос.

Роберт сообщил ему: "как и другие должности в Малом совете, обладатель этой должности не обязан оставаться в Королевской Гавани. Он волен бродить по Вестеросу сколько душе угодно. Однако его путешествия, как предполагается, совпадают с интересами королевства. В сущности, сир Грегор, если вы займетесь этим постом, вам будет поручено охранять Семь Королевств. Если какие-либо споры, кризисы или разногласия возникают между домами, вы будете выступать посредником в них и решать их в качестве беспристрастной третьей стороны. Вы также будете отвечать за борьбу с преступностью от севера до Дорна. Если какие-либо преступники уклоняются от правосудия, ваша задача-поймать их. Кроме того, эта должность дает вам власть, которая превосходит все остальные, за исключением короны. даже Верховные лорды будут отвечать вам."

Грегор, конечно же, без труда передал свои намерения Варису. Роберт описал должность Магистра Ордена почти точно так, как это представлял себе гора. Конечно, он должен был казаться ошеломленным перспективой получить столько власти и ответственности. Иначе Эддард и Роберт заподозрят, что он знал об этом предложении заранее.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 15**

Он глубоко вздохнул, медленно выдохнул, чтобы показать, что он поражен, и произнес с притворным благоговением: "я был бы польщен этим назначением, Ваша Светлость. Пожалуйста ... простите, если я кажусь вам шокированной. Я ... я просто думаю, что это потрясающее предложение для получения. Особенно в моем возрасте. Я имею в виду ... не так давно я был свидетелем своего восемнадцатого именинного дня."

- Не позволяйте старости расхолаживать вас, - посоветовал ему Роберт с усмешкой, - Нед только начал свое третье десятилетие в этом мире. Еще до этого он стал Верховным Лордом и хранителем самого большого из Семи Королевств. Я и сам нахожусь в середине своего двадцать первого года. Тем не менее, я отнюдь не самый молодой человек, когда-либо сидевший на Железном Троне."

- Вы ... вы выдвигаете очень веский контраргумент, Ваша Светлость, - признал Грегор, - тем не менее, поддерживая стабильность и мир на всей территории Вестероса... это вряд ли работа для одного одинокого человека."

Роберт усмехнулся явному недоразумению и сказал рыцарю: "я не хочу, чтобы у тебя сложилось впечатление, что ты возьмешь на себя это бремя в одиночку. Никто не может рассчитывать на сохранение мира в этой стране в одиночку. У вас будет отпуск, чтобы создать свою собственную компанию, чтобы помочь вам в ваших обязанностях. Вы можете собрать эту компанию, как вы хотите."

И снова Варис доказывает свою полезность .

Грегор надеялся на свободу, чтобы создать собственный легион солдат, которые служили под его началом. Очевидно, Варис и этим не пренебрег. Более того, Роберт не давал Грегору никаких ограничений на набор своих солдат.

-Все это очень заманчиво, - заметил Грегор. - есть ли что-нибудь еще в этой должности?"

-Только одна дополнительная деталь, - ответил Роберт, - назовите это сменой обстановки."

-Я слушаю, - признался Грегор.

Перед Робертом лежала карта Вестероса. Он разгладил его и пристально посмотрел вниз, говоря: "мне пришло в голову – на самом деле, сначала это пришло в голову Варису, а затем мне – что крепость Клигана находится не в очень стратегическом месте в западных землях. Изучите эту карту, и вы поймете, почему. До Долины, грозовых земель и коронных земель отсюда больше месяца пути. Север не слишком далеко, но все равно потребуется много времени, чтобы добраться до перешейка. Рич и Дорн находятся достаточно близко, но Речные земли и Железные острова-единственные регионы, которые удобно расположены рядом."

Грегор уже знал о проблемном местоположении крепости Клигана (относительно остальной части Вестероса), но Варис предоставил эти причины, по которым она была непригодной базой для операций. Ему придется переехать, предпочтительно за пределы западных земель. Именно тогда Грегор пожал плечами и мягко предложил: "Возможно, я был бы лучше способен выполнять свои обязанности, если бы меня разместили в другом месте?"

- Вот именно, - согласился Роберт. - Он перевел взгляд с Грегора на Эддарда и обратно и добавил: - Вот почему я хотел получить аудиенцию сразу у вас обоих."

- Роберт?- сказал Эддард, несколько озадаченный.

-Я мог бы сначала поговорить с тобой о штормовом пределе и Башне Радости, а потом сир Грегор о принцессе Илии, - сказал Роберт своему другу. - конечно, в то время я не знал, что вы оба приложили руку к возвращению Лианны. Как бы то ни было, вы можете помочь нам найти новую твердыню для Магистра Ордена."

- Помощь в каком смысле?- спросил волчий лорд.

Роберт Баратеон встал и жестом подозвал к себе Эддарда Старка и Грегора Клигана. Когда все трое встали и собрались вокруг стола, Роберт обратил их внимание на карту. Он положил указательный палец правой руки на некую отметину на шее. Он исповедовал: "есть крепость вдоль южной границы Севера. В настоящее время он заброшен; теперь он служит главным образом баррикадой."

- Ров Кейлин, - Нед узнал пометку на карте. Он нахмурился и заметил: "этот ров превратился в развалины, Роберт."

- Руины можно восстановить, Нед, - пренебрежительно возразил король оленей, - кроме того, ров Кейлин довольно опасен. Он никогда не был захвачен."

-По крайней мере, не с юга, - заметил Эддард. - с севера он все еще уязвим."

-Тогда укрепи его северную оборону, - предложил Роберт с некоторым раздражением. - подумай вот о чем, Нед. Рядом с Харренхоллом и Близнецами, Моут-Кейлин имеет лучшее общее расположение, чем любой другой замок в стране. Север и Речные земли находятся на расстоянии плевка. Он находится одинаково далеко от западных земель и долины, а также одинаково далеко от пределов и Штормовых земель. Только до Дорна больше двух недель пути. Один из них имел бы быстрый доступ ко всему царству из рва."

Есть гораздо больше преимуществ для создания базы во рву Кейлин. Но я буду держать их при себе. Расстояние-это единственное, что вас сейчас должно волновать.

Эддард внимательно изучал карту, и в конце концов он глубоко вздохнул и пробормотал: "я был бы дураком, если бы оспаривал все это. Очень хорошо. Если вы прикажете, Ваша светлость, я готов поручить Сиру Грегору управление рвом Кейлин и прилегающими землями."

- Хорошо, - одобрительно сказал Роберт. Он поднял глаза и спросил: "Что скажете, сир Грегор?"

-Я должен согласиться с вашей милостью, - прямо ответил горожанин, - ров Кейлин был бы самым идеальным местом для вашего нового Магистра Ордена."

-Значит, вы принимаете эту должность?- Предположил Роберт.

-Я не могу придумать ни одной причины, чтобы этого не делать, - лукаво возразил Грегор. Внезапно ему в голову пришла одна мысль. Он спросил: "назовут ли меня повелителем рва Кейлин?"

- Конечно, - подтвердил Роберт, - тебе даже дадут титул лорда."

Грегор усмехнулся и заметил: "Вы представляете собой прекрасную сделку, Ваша Светлость. Должен ли я понимать, что у меня будет две опоры для моего имени: одна на севере, другая на Западе?"

При этих словах радостное выражение лица Роберта дрогнуло. Он сказал с беспокойством в голосе: "Ну что ж…"

-Что-то случилось, Ваша Светлость?- Спросил Грегор. На этот раз он был искренне обеспокоен.

Роберт уставился в стену и медленно опустился на стул. Затем он провозгласил: "прежде чем я предоставлю вам эту должность, сир Грегор, необходимо решить один незначительный вопрос. С другой стороны, это почти наверняка не является незначительным с вашей стороны. Возможно, вы захотите снова сесть за это."

Грегор и Эддард вернулись к своим стульям. - Когда Варис предложил перевезти вас за пределы западных земель, лорд Тайвин Ланнистер был не слишком доволен, - пояснил Роберт, как только они устроились. - но это не так уж и важно. Судя по тому, что он мне рассказал, он считает вас одним из своих самых ценных активов. Неудивительно, что он неохотно расстается ни с одним из своих активов. Но он еще более неохотно делится ими. Он утверждает, что, переселив вас в Моот-Кейлин, вы можете разделить свою преданность между ним и лордом Эддардом."

-Звучит как типичная тревога Ланнистеров, - сардонически прокомментировал Эддард.

- Сомнения лорда Тайвина не совсем беспочвенны, - возразил Грегор, - он знает, что я всегда обязан поступать честно. Честь на севере значит гораздо больше, чем на Западе. По этой причине, если бы между Севером и западными землями когда-либо произошел обмен ударами, я, возможно, был бы более склонен встать на сторону северян."

-Он привел такой же довод, - признался Роберт, - поэтому велел мне поставить вам ультиматум."

- Это ультиматум?- Грегору не понравилось, к чему он клонит.

Роберт серьезно кивнул и заявил: "лорд Тайвин позволит вам принять господство над рвом Кейлин и переехать в ров без возражений. Но только при том условии, что ты откажешься от своих притязаний на крепость Клигана."

Впервые с начала этой встречи Грегор был ошеломлен. Он подозревал, что Тайвин не захочет легко расстаться с ним, но он никогда бы не подумал, что лорд-Лев приведет к этому . Он почти отрезал его от западных земель.

Судя по выражению его лица, Эддард тоже был потрясен. Он сердито сплюнул: "это возмутительно. Замок Клигана принадлежит Сир Грегору по праву рождения. Как он мог ожидать, что тот откажется от своего первородства?"

Грегор уже наколдовал несколько идей по поводу мотивов Тайвина. Он подумал вслух: "должно быть, это его способ наказать меня за инцидент с сиром Эмори Лорчем. Очевидно, он уже не доверяет мне так, как раньше. Теперь он проверяет меня, чтобы увидеть, действительно ли я выбрал бы Север вместо западных земель."

-Но в данном случае, если вы выберете север, то только для того, чтобы служить короне, - заметил Эддард.

-Я знаю это, Лорд Эддард, - просто ответил Грегор. - лорд Тайвин тоже должен знать об этом. Он знает, что я не могу отказаться от назначения, которое только что предложил мне король Роберт. Вот почему он навязывает мне это решение. Он ожидает, что я добровольно откажусь от своих владений в западных землях.

-Ты действительно веришь, что он так хочет от тебя избавиться?- Предположил Эддард.

-Должно быть, так оно и есть, - возразил Грегор. - он мог бы изгнать меня из западных земель, но это сделало бы его непопулярным у многих людей. Предложение короля избавляет Тайвина от необходимости ссылаться на меня. Поскольку выбор моего удаления из замка Клигана лежит исключительно на моих плечах, то и последствия тоже."

Роберт и Эддард не могли отрицать, что Грегор очень хорошо проанализировал возможные мотивы Тайвина, побудившие его убрать гору из западных земель. Это было так же хитро, как и безжалостно. Две основные характеристики владыки Льва.

-Почему же вы не протестовали против этого ультиматума?- Эддард почти требовательно спросил своего друга.

-Как я могла, Нед?- Возразил Роберт, - Тайвин выиграл город. Его сын убил Эйериса. Его дочь будет моей королевой. Я в долгу перед Сиром Грегором за то, что он обеспечил наименьшее кровопролитие при взятии Королевской Гавани, но я не могу позволить себе одолжить его Лорду Тайвину."

-Я понимаю, Ваша Светлость, - заверил его Грегор, - и не хочу ставить вас в такое трудное положение."

Роберт был благодарен судьбе за избавление от этого бремени. - Несмотря на все это, я все же хочу поставить вас в известность, сир Грегор. Должность Магистра Ордена принадлежит вам для принятия. Однако я не стану просить вас о каких-либо жертвах, на которые вы не готовы пойти. Если вы хотите отказаться от этого назначения ради вашего первородства, я не буду возражать."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 16**

Грегору потребовалась минута, чтобы обдумать свои возможности.

Цитадель Клигана была едва ли тем строением, которым можно было бы гордиться, но она была его домом в течение последних восемнадцати лет. Такова была вся его вторая жизнь. К тому же, как он мог бросить свою семью? Как он мог отвернуться от своего отца, своей матери, своего брата и своей сестры? Что подумают Вестерлорды, если он так охотно их покинет?

Затем Грегор посмотрел на этот сценарий с другой стороны. Только потому, что он должен был удалиться от линии наследования замка Клигана, не было никаких причин предполагать, что ему запретили въезжать в западные земли когда-либо снова. Кроме того, и у него, и у Сандора будет замок на их имена. Похоже, это была честная сделка.

Он все еще мог исполнять свои обязанности магистра Ордена в Цитадели Клигана, но цитадель была слишком маленькой, слишком захудалой и слишком далекой, чтобы вместить армию. Он намеревался создать свою собственную армию.

Это была одна из причин, почему Моут Кейлин была критически настроена к его планам. Он был богат необъятными ресурсами, он мог гарнизонить целый легион солдат, и он был почти в самом центре Вестероса. По этим и другим причинам Грегор должен был получить власть над рвом. В противном случае все его планы на будущее Вестероса оказались бы под угрозой срыва.

Кроме того, если его планы увенчаются успехом, как он предполагал, он всегда сможет восстановить свое влияние в западных землях в более поздний срок. Если Сандор не хочет владеть замком Клигана, он может вернуть и его. Он надеялся, что Сандор возьмет его; его брат заслужил замок так же, как и он сам.

После долгого обдумывания своих возможностей, Грегор объявил: "Я могу принять условие лорда Тайвина."

-Вы уверены в этом?- Спросил Роберт, не желая оставлять места для сомнений.

-Да, Ваша Светлость, - подтвердил Грегор, - это на благо королевства. Если я не хочу идти на такие жертвы ради королевства, то я недостоин должности магистра порядка."

-Пусть будет так, - сказал Роберт, кивая в знак согласия. Затем он взял стопку бумаг на своем столе, пролистал их и вытащил три на самом дне. Он отодвинул их на край стола вместе с гусиным пером и чернильницей. Он поручил горе " подписать эти документы. Первый освобождает тебя от права наследования замка Клигана. Второй делает тебя повелителем рва Кейлин. В-третьих, вы входите в Малый совет в качестве магистра порядка."

Грегор медленно поднялся, подошел к столу и взял гусиное перо. После краткого беглого просмотра содержания документов, он подписал каждый из них внизу. После этого Роберт забрал документы и поставил на них королевскую печать.

Чтобы придать процессу более официальный характер, массивный рыцарь объявил: "Я, Грегор из дома Клиган, настоящим отказываюсь от своих притязаний на крепость Клигана. Я передаю свое право как наследник титула и всех его доходов моему брату, Сандору из дома Клиган."

Роберт был доволен тем, что этот высокий человек так любит церемонии. - Тогда я, Роберт Баратеон, первый носитель моего имени, настоящим дарую вам, сир Грегор Клиган, власть над Моот-Кейлин. Кроме того, я даю вам право создать новый дом: Клиганы Севера. Этот новый дом получит господский статус после его создания. Наконец, я назначаю вас, сир Грегор Клиган, на должность Магистра Ордена и поручаю вам поддерживать и обеспечивать мир и стойкость всего Вестероса."

-Я принимаю эти декреты, Ваша Светлость, - сказал Грегор официальным тоном.

Роберт кивнул в знак согласия. Затем он взял четвертый листок бумаги и протянул его Сиру Грегору. Это был банковский чек, подписанный его именем. - В качестве еще одного знака благодарности Я дарую тебе 20 000 золотых драконов из королевской казны. Я не буду приказывать вам тратить их на что-либо. Вы можете отдать его своей семье или использовать его для улучшения своей новой крепости. Вы можете дать его вере или бедным, если это ваше желание. В любом случае, вы можете делать с ним все, что пожелаете."

-Уверяю вас, Ваша Светлость, мы поступим мудро, - заявил Грегор. Он был приятно удивлен этим подарком. Деньги не были частью его разговора с Варисом. Первоначально Грегор намеревался финансировать свои операции на севере другими способами. И все же он вряд ли мог жаловаться. 20 000 драконов определенно поднимут его с земли.

Когда Грегор спрятал банкноту в карман своего камзола, Эддард поднялся со стула и протянул руку горе, говоря: "я должен поздравить Вас... Лорд Грегор."

Грегор улыбнулся и энергично потряс руку волчьего лорда.

Я пожимаю руку самому Лорду Эддарду Старку. Не многие люди могут сказать это, даже в этом мире.

Вскоре после этого Грегор получил разрешение выйти из Солара Роберта. Эддарду и королю еще предстояло обсудить другие дела, но они не касались горы. Кроме того, Грегор намеревался вскоре покинуть Королевскую Гавань. Помимо всего прочего, он должен был вернуться в свой старый дом и переехать в свой новый дом.

Когда Грегор пробирался через Красную башню, его слух уловил шорох шлепанцев, шаркающих по полу. Его нос тоже уловил запах Лизенийских духов. Это был предательский знак того, кто (или что) находился поблизости.

Грегор быстро подошел к ближайшему темному коридору и задержался там. Довольно скоро шаркающие шаги и запахи окутали его. Перед ним вырисовывался силуэт невысокой, Лысой, круглой фигуры, облаченной в плотную мантию.

Грегор мягко улыбнулся и заметил: "Кажется, я должен вам сделать несколько одолжений, милорд,"

-Вы можете отплатить им тем, что дадите слово, сир Грегор, - мягко возразил Варис. - я бы сказал, лорд Грегор."

- Поверь мне, я так и сделаю, - заверила Гора. - мое слово значит для меня все. Когда я сказал тебе, что планирую гарантировать безопасность королевства через мое новое положение, я имел это в виду."

-Ваше положение, конечно, дает вам такую возможность, - признал евнух, - но скажите мне, что побуждает вас быть хранителем мира во всем Вестеросе? Кроме чувства гордости и удовлетворения, что вы получаете от всего этого?"

Грегор только ухмыльнулся и спросил: "Разве это не очевидно?"

Варис хихикал и размышлял: "Ну, ты мог бы стать очень богатым, влиятельным, уважаемым и любимым человеком благодаря своему новому положению. Но вы могли бы приобрести любое из этих качеств с помощью альтернативных средств. Более простые средства, кстати говоря. Так зачем же взваливать на плечи такую огромную ношу?"

- Король-это тот, кто правит королевством. Мы поклялись следовать и повиноваться ему по умолчанию. Но те, кто активно стремится обеспечить безопасность царства, - это те, кого признают и помнят. Я ожидаю, что меня все узнают и запомнят."

-Значит, вы ищете славы и обожания?- предположил мастер шепота.

-О нет, - возразил Грегор с широкой ухмылкой на лице, - я не собираюсь быть просто идолом для маленьких людей. Я собираюсь объединить Вестерос. Это то, что действительно хочет каждый; страна, которая не является только одной нацией только по названию. Именно так я и хочу, чтобы меня запомнили. Как человек, который окончательно и правдиво объединил семь королевств."

-Тогда ты преуспеешь там, где потерпели неудачу Короли Таргариенов за последние триста лет, - заметил Варис с явным скептицизмом в голосе.

- Ты сомневаешься в моих способностях, паук?- Заявил Грегор, стараясь выглядеть скорее юмористом, чем насмешником.

"Я верю, что ваши намерения и ваша цель верны, - утверждал Варис, - они упускают только один ключевой аспект: реализм. Еще со времен эпохи первого человека Вестерос был поражен конфликтом. Уровень конфликта может быть понижен, но он никогда не может быть полностью очищен."

-Моя цель состоит не в том, чтобы полностью покончить с конфликтом, - пояснил Грегор. - я никогда не буду пытаться решить эту или любую другую невыполнимую задачу. Попытка устранить страдание из этого мира была бы безнадежной попыткой. Как бы то ни было, я все еще могу сделать многое, чтобы уменьшить все страдания. Я не стану никого принуждать отказываться от своих прав и не стану требовать, чтобы кто-либо из Великих Домов отказался от своих владений на соответствующих землях. Но я вычищу все старые распри, даже те, которым уже несколько столетий. Я начну с того, что буду понемногу залечивать раны от этих споров. Прогресс будет постепенным, но определенным. Было бы глупо думать, что процесс объединения может быть осуществлен в одночасье. Но через двадцать лет Вестерос, возможно, действительно будет объединен впервые за свою долгую и кровавую историю."

Варис склонил голову набок и заметил: "Мы с вами явно преследуем схожие цели, Лорд Грегор. Мы оба хотим того, что лучше для королевства. Я верю, что вы действительно искренни и убеждены в том, что ваши планы будут успешными. Так что я не буду мешать вашим планам. Но даже в этом случае я должен сказать, что двадцать лет все еще кажутся мне чем-то завышенным. Два десятилетия, чтобы избавиться от всех обид, ссор и ненависти за последние восемь тысячелетий? Вы должны быть осторожны, чтобы не превысить свои границы."

- Двадцать лет-это то, к чему я стремлюсь, - настаивал Грегор.

В конце концов, через два десятилетия народы Вестероса столкнутся с угрозой гораздо большей и намного большей, чем любая из их нынешних забот.

Внезапно до Грегора дошло. Этот момент прямо там ознаменовал момент, когда он официально вступил в Игру престолов в качестве игрока.

Мой единственный вариант-это играть в эту игру. Если я правильно сыграю, к тому времени, когда наступит Долгая ночь, Вестеросы отложат свои мелкие ссоры в сторону и решат держаться вместе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 17**

В день его встречи с Робертом Баратеоном и Варисом Гора прибыла в Королевскую Гавань как сир Грегор Клиган. На следующий день он покинул город под именем Лорда Грегора Клигана. Он также оставил 20 000 золотых драконов богаче, чем когда он вошел.

Когда он прибыл на место лагеря дома Клигана, его вассалы уже разобрали палатки, оседлали лошадей и упаковали повозки с припасами. Они были готовы отправиться в путь. Все, чего они ждали, - это их хозяин. Но опять же, из-за того, что случилось накануне, они не могли решить, был ли Грегор все еще их хозяином.

Именно там Сир Герольд Хайтауэр покинул компанию Грегора. Лорд-командир Королевской гвардии Таргариенов был облачен в полный плащ, и его волосы были намного короче, чем тогда, когда гора видела его в последний раз. Как часть маскировки рыцаря, Щекотунья сделала Сир Герольду короткую стрижку. Оказалось, что у следователя был не один особый талант в отношении клинков. Он был довольно ловок с парой ножниц.

Белые доспехи Сира Герольда находились на хранении у лорда Эддарда Старка. Вместо этого Возница надел куртку из вареной кожи и пару толстых шерстяных штанов, которые ему одолжил Северный Лорд. Они вернут друг другу свои вещи, когда благополучно вернутся в Винтерфелл. Впрочем, Грегора это не касалось.

Вместе со своими слугами, солдатами и латниками Лорд Грегор Клиган двинулся обратно в замок Клигана.

По дороге туда он готовился к воссоединению с семьей. Вскоре перед ним встанет непривлекательная задача объясниться с семьей о своих делах с Робертом. Он знал, что мог бы послать ворона из Королевской Гавани, но это было бы в значительной степени неэффективно. В конце концов, это была именно та новость, которую в идеале следовало сообщать и обсуждать лицом к лицу.

Потеря его первородства в замке Клигана больше не волновала Грегора. Конечно, он будет скучать по замку, но в будущем он снова увидит его. Кроме того, ров Кейлин был жизненно важен для его долгосрочных целей. Ров, возможно, и был разрушен, но у него были большие планы на него.

Что действительно выбило его из колеи, так это реакция его семьи. Он мог себе представить, что его встретят со смешанными чувствами, как только они узнают, что от него почти отреклись в замке Клигана. Они, вероятно, будут еще более недовольны, когда узнают, что он отказался от этого права по собственному выбору.

Он старался не быть слишком пессимистичным, думая о том, как его родители и братья воспримут новость о его переезде на север. Он просто сосредоточился на том, как лучше всего избежать того, чтобы расстроить их или создать у них неверное впечатление. После того как он сумел смягчить страстное увлечение Роберта Лианной, Грегор был очень уверен в своей способности заставить семью понять его причины.

Утром шестнадцатого дня после того, как его отряд покинул Королевскую Гавань, Грегор наконец добрался до замка Клигана. Он привык к тому, что по завершении задания, которое было дано ему Лордом Тайвином, он должен был вернуться туда снова. Все это время он принимал свое возвращение домой как должное. На этот раз, проходя под приподнятой опускной решеткой, он наслаждался ощущением, что въезжает в главный двор замка. Он должен был наслаждаться этим ощущением, зная, что пройдет еще много времени, прежде чем он сделает это снова.

Двор замка был невелик, но он был забит множеством мелких обитателей. Все они были заняты своими разнообразными повседневными делами. Многие из них останавливались, чтобы поздороваться с Грегором или вежливо сказать ему "милорд", когда он проходил мимо.

Вскоре Грегор и его спутники добрались до конюшни, где все быстро спешились. Пока конюхи выводили лошадей, к Грегору подошел мужчина средних лет с густой рыжей шевелюрой и редкой рыжей бородкой, покрывавшей его щеки и подбородок. Это был управляющий крепости, Сайлас Викари.

- Добро пожаловать домой, милорд, - сердечно сказал управляющий с искренней улыбкой.

- Добрый день, Сайлас, - ответил Грегор. Взяв его доспехи и оружие, Гора посмотрела вниз на пожилого человека и заявила: "Я должна поговорить со своей семьей. Вы знаете о текущем местонахождении каждого из них?"

-Я подозреваю, что они скоро соберутся в главном зале, - ответил Сайлас. - очень рано, милорд. Им еще только предстоит прервать свой пост. Может быть, вы присоединитесь к ним?"

-Я буду очень рад, - радостно воскликнул Грегор, - и попрошу поваров накрыть на стол в соларе моего отца."

Стюард казался озадаченным. -Могу я спросить, почему, Сир?"

-У меня есть новости, которыми я могу поделиться, - сказал Грегор. - в настоящее время эта новость слишком закрыта для обсуждения в главном зале. Солнечная будет более благоразумным местом. Я бы хотел, чтобы ты и остальные члены совета моего отца прервали свой пост вместе с нами. В каком-то смысле эта новость касается всех нас."

- Очень хорошо, милорд, - согласился Сайлас Викари.

Рыжий человек отправился выполнять эту команду. Грегор оставался во дворе достаточно долго, чтобы помочь разгрузить провизию и вооружение, которые он привез в Королевскую Гавань. Как только все было улажено и учтено, Грегор приказал своим людям поесть и отдохнуть. Некоторые также хотели заполучить женщину. Вся эта езда может действительно утомить человека. Но этого было недостаточно, чтобы отговорить его от другого вида верховой езды.

Грегор был уверен, что не менее трети его людей попытаются переспать в течение следующего часа. Как заметил Сайлас, это было довольно рано утром. С другой стороны, некоторые из людей Грегора утверждали, что никогда не было слишком рано для траха.

Кроме доспехов и оружия, единственное, что Грегор забрал из повозок с припасами, - это три запертых сундука. В этих сундуках хранились двадцать тысяч золотых драконов, которыми наградил его Роберт. Любому другому мужчине потребовалась бы помощь, чтобы нести сундуки. К счастью, неестественная сила Грегора позволила ему удержать всех троих в одной руке.

К тому времени, как Грегор добрался до отцовского Солара, все, с кем он хотел поговорить, уже собрались там. Его мать Дэлия, отец Тарренс, брат Сандор и сестра Эллин-все они сидели за столом отца. В других частях комнаты сидели еще четверо мужчин. Среди них были Сайлас Викари и Мейстер Великс. Двое других были старшиной сир Уоллис Пеклдон и кастелян Эррик Руттигер.

Едва войдя в комнату, Грегор почувствовал, как что-то сжалось у него в талии. Как будто кто-то заарканил его невидимой веревкой. Он посмотрел вниз и увидел Эллин, стоящую перед ним. Младшая сестра тепло обнимала его.

Грегор усмехнулся и отложил в сторону содержимое своих рук, чтобы обнять сестру в ответ. Он опустился на колени так, чтобы они были на одном уровне друг с другом. Интересно, что когда он опустился на колени, его сестра смотрела вниз.

Давным-давно Грегор подозревал, что все Клиганы генетически были ширококостными. Эллин предоставила ему прекрасное доказательство своей теории. Она только что отпраздновала свои седьмые именины, но уже была выше четырех футов ростом. При таких темпах она и Бриенна из Тарта вырастут очень высокими.

- Я скучала по тебе, Грег, - сказала Эллин своему массивному брату.

Грегор нежно поцеловал девочку в лоб и нежно сказал: "Я тоже скучал по тебе, Элл."

Затем на правое плечо Грегора легла твердая рука. Он обернулся и увидел, что она принадлежит Сандору. Когда он привлек внимание брата, тринадцатилетний мальчик убрал руку с его плеча и протянул ее ему. Грегор ухмыльнулся, взял Сандора за руку и слегка сжал ее. Сандор радостно улыбнулся в ответ.

-Тренировочный двор, позже?- предположил он.

- Совершенно верно, Сан, - подтвердила Гора.

После этого разговора с братьями и сестрами Грегор отправился поздороваться с родителями по всем правилам. Он поцеловал мать в щеку и крепко пожал отцу руку. Он также пожал руки Сиру Уоллису Пеклдону и Эррику Руттигеру и учтиво кивнул Мейстеру Великсу и Сайласу Викари.

Когда он закончил раздавать свои приветствия, Сир Тарренс предложил: "Может быть, мы поедим?"

-Давай, - настаивал Грегор, пододвигая стул поближе к столу отца, - я умираю с голоду."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 18**

Завтрак состоял из вареной картошки, яичницы, кровяной колбасы, свежевыпеченного хлеба, разнообразных фруктов и лимонной воды со льдом. Возможно, замок Клигана и выглядел бедным, но семья Грегора никогда не испытывала недостатка в пище. Может быть, это была еще одна причина, почему они все такие большие.

Девять человек, сидевших в соларе, провели около пяти минут за едой почти в полном молчании. На шестой минуте Дэлия посмотрела на своего первенца и спросила: "Итак, Грегор, как прошла осада?"

В этот момент рот Грегора был набит картошкой. Потратив несколько секунд на то, чтобы сглотнуть, он ответил ей: "это была не совсем осада, мама. Безумный король открыл нам ворота Королевской Гавани. Так что мы почти сразу въехали в город."

-До нас дошли слухи, что король Эйрис был убит Сиром Джейме Ланнистером, - произнес Мейстер Великс, откусывая пополам сосиску.

- Это не слухи, - откровенно признался Грегор. Это заявление вызвало целый ряд вздохов.

-Это Сир Хайме убил Безумного Короля?- Предположил эррик Руттигер.

-Это верно, - подтвердил Грегор с гримасой, - хотя ублюдок это заслужил."

Это замечание несколько ошеломило остальных. Не то чтобы кто-то из них не согласился бы с этим. Откровенность этого замечания была на самом деле более тревожной, чем само замечание.

Сандор казался невозмутимым. Он сухо заметил: "Если ты говоришь, что он заслужил смерть, значит, так оно и было."

- Грегор сверкнул улыбкой на своего младшего брата. Сандор, должно быть, очень сильно верил в свою концепцию правильного и неправильного.

-Мы ждали вас еще месяц назад, - резко сказал Сир Тарренс. - Он говорил тоном, каким обычно произносят обвинения.

- Я был занят, - только и сказал Грегор.

-С помощью чего, милорд?- Спросил сир Уоллис Пеклдон.

Грегор сунул в рот большую клубнику. - Всего лишь несколько поручений, Сир Уоллис, - проговорил он, жуя мясо. С поручениями меня послал сам король."

Там ему удалось привлечь к себе все внимание членов своей семьи и членов Совета своего отца.

- Расскажи нам еще, Григорий, - попросил Сир Тарренс сына.

Грегор вкратце рассказал ему обо всем, что он делал с тех пор, как западные лорды отправились в Королевскую Гавань.

Сначала он описал, как столица была захвачена почти без кровопролития, во многом благодаря его указаниям не причинять вреда безоружным гражданским лицам. В пылу сражения некоторые солдаты намеренно нарушили приказ Грегора. Все эти солдаты уже были либо сурово наказаны, либо отправлены на стену. Тогда Грегор вспомнил, как он спас принцессу Элию Мартелл от Сира Эмори Лорха. Естественно, он опустил часть о выживании Рейниса и Эйгона, но сохранил часть о том, как он лично сопровождал Элию домой в Дорн. Сир Уоллис и Сир Тарренс развеселились, когда Грегор упомянул, что принц Оберин Мартелл хочет показать горе свою признательность за возвращение его сестры.

Он также рассказал о событиях в Башне Радости. Конечно, его рассказ об этих событиях сильно отличался от того, что происходило на самом деле. В соответствии с ложной историей, которую он и Лорд Эддард Старк рассказали Роберту, Грегор рассказал своим домочадцам, что Марк Райсвелл, Итан Гловер, Тео Уолл, Освелл Уэнт, Артур Дейн и герольд Хайтауэр погибли все. Он также утверждал, что Лианна Старк умерла от лихорадки, и Хауленд Рид был обвинен в том, что забрал ее тело и тела других северян домой. В то же время Грегор вернулся в Королевскую гавань вместе с Эддардом Старком, Вилламом Дастином, Мартином Касселем и всеми своими латниками. Сразу же по возвращении Грегор и Эддард были вызваны в Солар короля Роберта для личной встречи.

-Это была очень интересная встреча, - дерзко заявил Грегор. - как вам уже сказал Сайлас, я хочу поделиться с вами некоторыми новостями. Тема моей встречи с королем-источник этой новости."

-О чем вы говорили с королем Робертом?- Спросила дэлия, уже очарованная.

К этому времени все уже более или менее закончили есть. Грегор закончил трапезу прямо тогда, когда осушил свою кружку с лимонной водой, вытер рот и отставил кружку в сторону. - Король был впечатлен тем, как я помог захватить Королевскую Гавань, как спас принцессу Элию, как установил дипломатические отношения с Дорном, как помог Лорду Эддарду Старку вернуть свою сестру и как благодаря этому завоевал уважение Севера. Он даже признал всю полноту моих способностей, поскольку утверждал, что его правление будет нуждаться в людях, подобных мне, чтобы восстановить и улучшить королевство. На самом деле ... у него есть очень особая роль для меня, чтобы играть."

Тут Грегор сунул руку во внутренний карман своего камзола и вытащил три сложенных документа. Это были копии трех документов, подписанных Грегором и скрепленных печатью Роберта на их встрече. Первое он пока держал в руках, а два других отдал родителям.

Грегор безмолвно жестом подозвал четверых мужчин из Совета своего отца к столу. Они все стояли позади его родителей и читали документы, лежа на плечах Сира Тарренса и Леди Дэлии. К тому времени, как они закончили читать, все шестеро взрослых имели выражение лица, которое указывало на то, что они были поражены, но в приятной форме.

-Тебе дали место в Малом совете?- Изумленно пробормотал сир Уоллис Пеклдон.

-А крепость в дополнение к этому?- Удивленно добавил Мейстер Великс.

-Да, и еще, - сказал Грегор, безуспешно пытаясь скрыть самодовольство в голосе. - я буду Магистром Ордена короля Роберта. Этот офис был основан специально для меня, верите или нет. Мне поручено наблюдать за всем королевством. Я буду выполнять свои обязанности из Моот-Кейлин. Я также был назван повелителем рва."

-Так ты теперь лорд?- С волнением и изумлением спросила дэлия.

- Действительно, - подтвердил Грегор.

Сир Тарренс еще несколько секунд смотрел на эти два документа. Затем он усмехнулся и с гордостью заметил: "Я-отец одного лорда. Кто бы мог подумать?"

-Я был бы первым, кто поздравил бы вас, молодой мастер Грегор, - легкомысленно заявил Мейстер Великс, - но вашим отцу или матери следует предоставить эту привилегию."

-Это повод для радости, - заявил Эррик Руттигер.

-Совершенно верно, - согласился Сир Уоллис Пеклдон.

- Это еще не все, - заявил Грегор. Затем он отправился за тремя сундуками. Он положил одну из них на отцовский стол и жестом пригласил всех собраться вокруг. Когда все столпились вокруг стола, Грегор снял замок и открыл крышку. По комнате прокатился дружный вздох, когда обнаружилась внутренность сундука. Когда остальные восемь человек в шоке уставились на сверкающие куски металла, Грегор объявил: "король разрешил мне использовать двадцать тысяч золотых драконов. Я бы хотел, чтобы у тебя было семь тысяч."

Затем он толкнул сундук еще дальше, так что тот оказался прямо перед его отцом и матерью. Родители не сводили глаз с его груди. Они выглядели почти загипнотизированными его содержимым.

- Грегор ... я не думаю, что мы могли бы принять это, - тихо произнесла Леди Дэлия, хотя ее голос подсказывал, что они могли бы это сделать.

-Это я могу отдать, - резко возразил Грегор. - я надеюсь, что ты получишь много денег из этого золота. Вы могли бы восстановить крепость, увеличить число солдат, построить еще один небольшой город... возможности очень велики."

-Тогда мы должны поблагодарить тебя, Грегор, - решил Сир Тарренс, снова улыбаясь. Закрыв крышку сундука на столе, он заметил еще два сундука в руке сына. - А что ты будешь делать с оставшимися тринадцатью тысячами драконов?"

-Они пойдут со мной, - ответил Грегор. Он говорил несколько более поспешно, чем намеревался, но не было никакого смысла в неясности относительно его будущего местонахождения. Он знал, что не может отложить ту часть разговора, которой так боялся.

-Ты собираешься вернуться в Королевскую Гавань?- Предположил Сайлас Викари.

- Нет... - неуверенно произнес Грегор.

При этих словах благоговейный трепет сменился недоумением. - Грегор, - озабоченно спросила дэлия, - ты еще что-то хочешь нам сказать?"

Грегор все еще сжимал в правой руке первый документ со встречи с Робертом. Он украдкой бросил на него быстрый взгляд, а затем тяжело вздохнул и заявил: "все это имеет обратную сторону."

Затем он протянул документ своему отцу. Сир Тарренс быстро взял документ, но медленно прочитал его. Мать Грегора стояла рядом с ним и тоже читала документ. Все это время Солнце было погружено в абсолютную тишину.

Грегор стоял рядом, с тревогой ожидая реакции родителей. Со временем глаза отца сузились,а рот матери медленно открылся. Это не было многообещающим знаком. Но даже в этом случае это был лишь предварительный просмотр того, что должно было произойти.

Наконец Сир Тарренс поднял глаза, посмотрел своему первенцу прямо в глаза и напряженно пробормотал: "Григорий... это указ об отстранении тебя от должности моего наследника."

-Да, отец, - подтвердил Грегор, не скрывая своего уныния, - моя подпись внизу."

-И вы согласились на это?!- Пробормотала дэлия. - В ее голосе было больше отчаяния, чем гнева.

"Я должен был, - размышлял Грегор, стараясь сохранять спокойствие, - это был единственный способ сделать так, чтобы все были довольны."

-Конечно, - с жаром выплюнул Тарренс, отбрасывая документ, - если "все" не распространяется на нас!"

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 19**

Его родители были не единственными, кого это событие выбило из колеи. Остальные четверо мужчин были явно возмущены, Эллин, казалось, вот-вот разрыдается, а Сандор просто стоял неподвижно, не выказывая никаких эмоций.

-За кого его принимает Роберт Баратеон?- Яростно рявкнул сир Уоллис.

-Как он мог заставить тебя отказаться от своего права на замок Клиган?- Пробормотал Сайлас Викари.

-Это была не Королевская идея, - твердо заявил Грегор, - его заставили так же, как и меня. Этот поступок был делом рук лорда Тайвина Ланнистера."

И снова все присутствующие в комнате были сильно озадачены информацией горы.

-А почему лорд Тайвин хочет, чтобы вы оставили свои позиции в западных землях?- Эррик Руттигер растерянно пробормотал: "вы один из самых престижных генералов в его армии."

-Так оно и было, - возразил Грегор Клиган. - я могу понять его причины. Я полагаю, что лорд Тайвин питает некоторое чувство обиды на меня за эпизод с сиром Эмори Лорчем. И вовсе не тот факт, что я лично убил Сира Эмори, вызвал у него неудовольствие. Скорее это был тот факт, что я вмешался в задание Сира Эмори. Сделав это, я почти напрямую бросил вызов авторитету лорда Тайвина. Это единственное, чего он никогда не простит и не забудет."

-Я должен согласиться, милорд, - подхватил Сайлас Викари, - что пока Тайвин Ланнистер жив, он никогда не терпел никакого неповиновения."

- Верно, только вспомните о судьбах Рейнов и Тарбеков, - заметил Эррик Руттигер.

-По сравнению с этим, я бы сказал, что такой исход гораздо более удачный и желательный, - рассуждал Грегор. Он взял первый документ, поднял его и оглядел остальных восемь человек. Он торжественно заявил: "Я знаю, что вы все должны быть в ярости из-за этого. - Да, конечно. Пожалуйста, поймите: я сделал это не без колебаний. И я делал это не только для того, чтобы достичь своей цели. Я тоже принимал твои интересы близко к сердцу."

К этому моменту все немного успокоились, но Сир Тарренс и Леди Дэлия все еще были несколько сердиты. - Как это в наших интересах, Грегор? - спросила дэлия терпеливым, но все же расстроенным голосом."

- Это был единственный способ, которым я мог защитить вас от гнева лорда Тайвина. У него нет никакого конфликта с вами, только со мной. Отрезав себя, я гарантировал, что он оставит тебя в покое."

-Сир Грегор делает очень веский вывод, - провозгласил Мейстер Великс. Не отрывая взгляда от первого документа, он добавил: "Это, возможно, самый разумный курс действий, доступный ему сейчас. Это удерживает его в фаворе у Короны, и это гарантирует выживание этой семьи."

-Я бы согласился с мейстером, - заявил Эррик Руттигер. - лорд Тайвин-безжалостный человек, но пока Сир Тарренс остается ему верен, между замком Клигана и Бобровой скалой должен быть мир."

- Именно так, - подтвердил Грегор. - во всяком случае, хотя меня и выселяют, я не отрекся от своей семьи. Я не собираюсь разрывать свои связи ни с тобой, ни с любой другой частью западных земель. Мои путешествия будут проходить по всему Вестеросу. Если бы у меня была возможность, я мог бы приехать навестить вас, или вы могли бы навестить меня."

- Милорд, ров Кейлин находится на самом верху, - заметил Сир Уоллис Пеклдон. - чтобы добраться до него, вам придется войти на север."

- Подумайте о том, какое это расстояние, - предложил Сайлас Викари.

-Я бывал и дальше, - небрежно бросил Грегор, - кроме того, ров был устроен именно там, потому что мы находились в таком месте. Его расположение делает его ключевым оплотом, который отделяет север от остальных семи королевств. От отеля также можно быстро добраться до других регионов Вестероса. Это всего лишь пара преимуществ, которые я имел бы как Лорд Моат Кейлин."

Этого было достаточно, чтобы убедить Сира Уоллиса и Сайласа, что Грегор держит ситуацию в своих руках. Теперь единственными, кто нуждался в некоторых заверениях, были Сир Тарренс, Леди Дэлия, Сандор и Эллин.

Грегору понадобилось еще пятнадцать минут, чтобы убедить родителей и братьев. Логические рассуждения здесь были не столь эффективны, учитывая, что его отношения с ними были основаны на гораздо более сильных эмоциях. Поэтому ему пришлось обратиться к их чувству долга и семейным узам. Что в конечном счете поколебало их, так это то, что он говорил о том, как его дела приобретут большее уважение и признание для Клиганов, и что он сможет лучше обеспечить их положение в западных землях. Он также решительно подчеркнул, что не поворачивается спиной к своей семье. Он утверждал, что на самом деле не уедет из дома; он просто будет отсутствовать по делам в течение длительного периода времени.

К середине утра все восемь человек подчинились решению Грегора. Они все еще не были довольны его долгосрочным переездом в ров Кейлин, но и не были категорически против этого. Что бы он ни сделал дальше, они решили поддержать его в этом.

-Сколько еще ты можешь здесь оставаться?- Спросила дэлия.

Грегор уже знал об этом заранее. - Я планирую быть у рва в течение одного оборота Луны. Обычно требуется две недели, чтобы добраться туда на лошади. Но так как я буду пересекать незнакомую местность с, это может занять больше времени. Возможно, еще на полторы недели. Так что я поеду через три дня."

- Так скоро?- Печально заметила Эллин.

-Да, - сказал Грегор, глядя на сестру сверху вниз, - но если мы сделаем все возможное в ближайшие дни, мой отъезд не будет таким трудным."

Эллин, казалось, повеселела от такой перспективы. Она подошла к брату и снова обняла его. Он нежно обнял ее одной рукой.

Затем он повернулся к Сандору и протянул ему другую руку. Брат Грегора смотрел на него в задумчивом молчании. Затем он направился к нему. Сандор постепенно приближался к нему, шаг за шагом. Прямо перед тем, как он смог войти в объятия, Сандор нахмурился и бросился к входу в Солар. Через несколько секунд он рывком распахнул дверь и выскочил наружу.

- Сандор!- Крикнула дэлия. Ее младший сын ничего не ответил. Звуки его торопливых шагов вскоре стихли в коридоре.

- Бедняга, должно быть, очень переживает, - предположил Эррик Руттигер.

- Вы едва ли можете винить его, - заявил Сайлас Викари.

Грегор отпустил руку эллин и заявил: "Я поговорю с ним."

Гора принялась собирать его доспехи, оружие и два других сундука с золотыми драконами. Он сделал небольшой крюк и первым делом остановился у своей спальни. Там он поместил большую часть этих материалов. Он сохранил свой длинный меч, а также пояс, который сопровождал его. Обмотав вокруг пояса пятифутовый кусок стали, Грегор отправился на поиски брата.

Долго искать ему не пришлось. Он уже знал, куда идти. С тех пор как он стал достаточно взрослым, чтобы махать мечом, было одно место, куда Сандор всегда отступал, когда расстраивался или расстраивался.

И действительно, Грегор нашел Сандора на тренировочной площадке. Он был один и вооружен своим любимым мечом. В данный момент он отрабатывал свою наступательную тактику на деревянном манекене у дальней стены. Судя по тому, как он злобно рубил и громко хрюкал, он был довольно взволнован.

Вспомнив о том, как Бенджен Старк был представлен в первом эпизоде, Грегор спустился во двор, ухмыльнулся и шутливо крикнул: "он еще не умер?"

Сандор быстро развернулся и оказался лицом к лицу со своим братом. В отличие от Джона Сноу, он не одарил своего родственника приветливой улыбкой и не протянул руки, чтобы обнять его. Сандор, несомненно, был чем-то раздражен. Грегор не знал, что именно, но он знал, что должен нести за это ответственность.

- Оставь меня в покое, - сердито пробормотал Сандор.

- Не буду, - сурово возразил Грегор. Поскольку он постоянно приближался к своему брату, он произнес: "вымещать свою ярость на манекене жалко. Не говоря уже о неэффективности."

Затем он одним быстрым движением выхватил свой длинный меч. Он легко уравновесил его в правой руке и стоически предложил: "попробуйте вместо этого использовать живого противника."

При этих словах гнев Сандора сменился злорадным ликованием. Он злобно ухмыльнулся и пробормотал несколько угрожающим тоном: "А почему бы и нет? - Ты же согласилась позже.- Может быть, и сейчас тоже."

Грегор подошел к месту в центре двора. Сандор переместился на место в десяти футах от своего массивного брата. Он поднял свой меч и направил его на Грегора в наступательной стойке. Грегор поднял меч вертикально, чтобы занять оборонительную позицию. После того, как он и его брат провели минуту, пристально глядя друг на друга, он сказал Сандору: "сначала ты."

Сандор тут же поднял свой меч и бросился вперед. Еще до того, как удар был нанесен, Грегор увидел, куда он должен был приземлиться. Он почти безучастно двинулся, чтобы отразить удар.

Сандор быстро отскочил и полоснул Грегора по ногам. Клинок горы перехватил меч его брата, когда тот был еще более чем в футе от него.

Сандор поспешно приготовился ударить в третий раз. Ему показалось, что он заметил отверстие на плече Грегора, и он сосредоточился на нем. Но прежде, чем его клинок был на полпути вверх, клинок Грегора напал на него из ниоткуда. Грегор очень тщательно рассчитал удар. Острие его меча уперлось в кадык Сандора. Еще один сантиметр-и у Грегора потекла бы кровь.

К счастью, Грегор не пустил кровь своему брату. Он только сухо заметил: "Ты мертв."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 20**

Сандор застонал от досады и опустил меч. Затем он и Грегор вернулись на свои прежние места.

Теперь настала очередь Грегора сделать первый шаг. Он изучил оборонительную позицию Сандора на предмет возможных слабых мест и в течение нескольких секунд обнаружил одну из них. Он рванулся вперед с мечом в воздухе.

Гора выдала залп ударов в быстрой последовательности. Сандор сумел парировать первые четыре удара, но пятый прошел мимо. Грегор ударил Сандора в грудь плоской стороной клинка. Когда младший мальчик споткнулся и застонал, Грегор самоуверенно объявил: "снова мертв."

Два брата Клигана прошли еще четыре круга. Каждый из них имел очень похожий результат на первые два.

Третий раунд закончился, когда Грегор нанес удар, который попал Сандору в правый бок. "Мертвый."

Четвертый раунд закончился, когда один из ударов Грегора пришелся в левый бок Сандора. "Мертвый."

Пятый раунд закончился, когда Грегор схватил Сандора за левую руку, притянул его к себе, развернул и поднес клинок к его горлу. - Так чертовски мертв."

Эти последние три раунда включали в себя в общей сложности менее двадцати ударов.

Сандор, как правило, был гораздо лучше в бою на мечах, чем это. Его теперешняя форма предполагала значительное отсутствие дисциплины, отметил Грегор. Это почти наверняка было связано с тем гневом, который он испытывал. Гнев был проклятием дисциплины,а дисциплина была самым важным аспектом фехтования.

Увы, дуэль ничуть не уменьшила гнева Сандора. И все же Грегор не собирался щадить его. С тех пор как его брат стал достаточно взрослым, чтобы драться с ним, Грегор никогда не давал ему покоя.

Грегор всегда присматривал за Сандором. Он вел его, защищал, поддерживал и поощрял почти во всем. Однако он знал, что если его брату суждено стать гончей, ему придется закалить Сандора. Поэтому он решил, что нет лучшего способа сделать это, чем держать сталь в руках.

За пределами тренировочного двора Грегор никогда не поднимал руку на своего брата. В тренировочном дворе ... ничего не вышло.

Грегор стал совершенно другим человеком, когда они с братом дрались на дуэли. Это было, вероятно, самое близкое, что он когда-либо получал от настоящего Грегора Клигана. Он был жесток, безжалостен и даже немного жесток, когда они с братом сталкивались лицом к лицу.

Грегор никогда не позволял Сандору одержать верх, никогда не позволял ему увидеть свои слабости, никогда не позволял ему победить, если это было в его силах. Пару раз он даже доходил до того, что унижал Сандора.

Он не испытывал ни радости, ни удовольствия от этих переживаний. Он делал все это просто для того, чтобы Сандор серьезно отнесся к их урокам и помнил, что настоящий противник будет таким же свирепым, если не более.

Часто Сандор приходил в ярость или обижался на брата за то, что тот так грубо с ним обошелся, но потом всегда напоминал себе, что брат просто хотел сделать из него идеального воина.

До сих пор Грегор был совершенно уверен, что ему это удалось. Теперь у него появились некоторые сомнения, так как Сандор демонстрировал почти полное пренебрежение к его учению.

Начался шестой и заключительный тур. Этот фильм длился дольше, чем все предыдущие пять, но у него был самый неприятный финал. То есть для Сандора.

Сначала Грегор ударил брата под колени плоской стороной меча. Затем он выбил из-под него ноги и толкнул его на землю. Как только Сандор оказался на земле, Грегор схватил его за горло и заставил остаться на месте. Затем он медленно поднял свой меч в воздух и опустил его вниз.

Он остановился, когда кончик лезвия оказался менее чем в дюйме от глаза Сандора. Любой другой завизжал бы, заерзал или упал в обморок от страха. Сандор только моргнул, и все. На самом деле, он выглядел так, как будто ему было наплевать на проигрыш. Это было очень нехарактерно для него; он обычно был очень конкурентоспособен в отношении победы.

Грегор усмехнулся, вытащил меч и поднялся на ноги. Затем он протянул руку своему брату. После минутного колебания Сандор неохотно согласился. Как только он снова встал на ноги, Гора мрачно пробормотала: "Сандор, за последние три минуты я убила тебя шесть раз. Если бы это было настоящее сражение, вы не продержались бы и первых тридцати секунд."

-Так это был не один из моих лучших дней, - сказал Сандор очень саркастическим голосом, поднимая свой собственный клинок.

Когда оба брата убрали свои мечи в ножны, Грегор пристально посмотрел на Сандора и критически спросил: "Ты забыл все, чему я тебя учил, пока меня не было?"

-Нет, - раздраженно пробормотал Сандор, - но разве это имело бы какое-то значение? Потому что я не был бы единственным, кто забыл что-то важное."

Теперь Грегор окончательно запутался. -О чем, во имя семи кругов ада, ты говоришь?"

-Разве ты не помнишь?- Почти восемь лет назад ты открыл мне глаза на жестокость этого мира, - сердито ответил Сандор. Сначала ты меня напугал. Но потом ты утешил меня и поделился со мной словами доброты. Слова, которые навсегда остались со мной."

-Какие-нибудь конкретные слова?- Спросил Грегор.

- Да, особенно пять, - сообщил ему Сандор. - я буду рядом с тобой.- Это были твои собственные слова, и я никогда их не забуду. Хотя, похоже, что так оно и есть."

-Вовсе нет, - возразил Грегор. - я имел в виду их тогда и все еще имею. Не думайте, что я вернусь к ним только потому, что уеду на некоторое время. Вы можете быть там для кого-то, не будучи там физически."

Сандор усмехнулся и сердито сплюнул: "о, не надо мне этого дерьма о "пребывании там в духе"."

-Не буду, - возразил Грегор. - я все еще буду рядом с тобой, Сандор. Для тебя и всех, кого мы любили. Я буду строить наследие для дома Клиган. Наследие, частью которого вы можете стать."

-Мне плевать на это проклятое наследие, - заявил Сандор. В этот момент его гнев начал угасать. Он тихо вздохнул и пробормотал: "зачем тебе понадобилось убивать Эмори Лорча?"

-Потому что он убил бы принцессу Элию, - резко ответил Грегор, - и этим самым сделал бы нас врагами Дорна. Вместо этого я сделал их нашими союзниками."

- Стоило ли делать из Тайвина Ланнистера потенциального врага?- Резко возразил Сандор.

-Да, - ответил Грегор без малейшей паузы, - лорд Тайвин может быть верховным Лордом западных земель и хранителем Запада, но он не безгрешен. Он может посчитать мои действия непослушанием. Я рассматриваю это как предотвращение огромной ошибки. Он просто слишком напыщенный, чтобы признать это."

Затем Сандор огляделся вокруг и предупредил брата: "Грегор, ты должен быть осторожен, говоря такие вещи в открытую. Шпионы лорда Тайвина могли подслушивать."

-А мне какое дело?- Он больше не мой сеньор, - небрежно бросил Грегор."

Сандор усмехнулся в ответ. К этому времени его гнев, казалось, утих. Он пристально посмотрел на гору и с надеждой предложил: "Может, я пойду с тобой?"

- Поверь мне, я бы с удовольствием взял тебя с собой, - заявил Грегор, - если бы мог. Но это было бы безответственно с нашей стороны. Теперь, когда я лишен всего, ты-наследник моего отца. Вы представляете будущее этого дома. Кроме того, ты теперь практически мужчина. Вы должны выбрать свой собственный путь в жизни."

Сандор с минуту обдумывал эти слова. В них можно было найти как мудрость, так и советы. И то и другое могло бы быть очень полезным, если бы он прислушался к ним. Через минуту он слегка пожал плечами и признал: "Я полагаю, что вы правы."

-Конечно, - согласился Грегор, усмехнувшись. Он положил руку на плечо своего брата и сказал ему: "я рассчитываю, что ты хорошо справишься с замком в мое отсутствие. Я ожидаю, что он будет в гораздо лучшем состоянии, когда я вернусь."

-А что, если ты никогда не вернешься?- Предположил Сандор.

- Я так и сделаю, - сурово заявил Грегор.

-Ты этого не знаешь, - рассуждал Сандор, - хотя, насколько нам известно, это может быть прощание."

-Да, возможно, - согласился Грегор, - но прощание не означает вечность."

Как сказал бы Дэвид Гейтс.

Хотя он цитировал популярную песню конца 1970-х годов, эта фраза, казалось, оказала успокаивающее действие на Сандора. В конце концов он уступил логике своего брата и заявил: "Ты прав, Грег. Я думаю, что скоро заговорю с ним. Я, наверное, просто отрицательно смотрю."

- Нет, ты обдумываешь самое худшее, - возразил Грегор. - нет ничего плохого в том, чтобы иметь низкие ожидания, но тебе лучше иметь большие надежды, пока меня нет."

-Я постараюсь, - заверил его Сандор. - что еще я должен иметь в виду?"

-Да, - признался Грегор, - я хочу, чтобы ты нашла себе хорошую пару. Что еще более важно, найти хороший брак для Эллин тоже."

Сандор усмехнулся и прямо сказал: "нашей сестре семь лет, Грегор."

-Нашей матери тоже когда-то было семь лет, - напомнил ему Грегор.

Сандор снова усмехнулся и закатил глаза, говоря: "так или иначе, я сомневаюсь, что дедушка Левис уже планировал выдать ее замуж в этом возрасте."

-Ты же знаешь, что я имею в виду, - саркастически заметил Грегор, - просто найди приличного мужа для Элл, когда она достигнет совершеннолетия. Ты тоже найдешь себе приличную жену. Теперь, когда ты-будущее этого дома, тебе понадобятся собственные наследники."

-Пожалуй, я так и сделаю, - согласился Сандор. После короткой паузы он пробормотал: "хорошо, я сделаю это. Так долго, как и ты тоже."

-Хммм?- Пробормотал Грегор, не совсем понимая, на что намекает его брат.

-Если ты собираешься построить еще один дом на Севере, то тебе тоже понадобятся наследники, - сообщил ему Сандор, - и ты без труда найдешь кого-нибудь, кто даст тебе их. Я слышу, как женщины на севере сражаются бок о бок с мужчинами. Вы можете в конечном итоге пожениться и переспать с одним из них."

-Это возможно, - заявил Грегор, - но давайте не будем торопиться. В ближайшие несколько лет я буду повсюду в Вестеросе. Я встречусь со многими домами и их членами. Я познакомлюсь со многими высокородными дамами. Кем бы ни оказалась моя невеста, она может приехать из любой точки Семи Королевств."

- Нет, я готов поспорить на остальные тринадцать тысяч драконов, что она будет Северянкой, - предположил Сандор.

У Сандора не было такого золота, как у Грегора, так что пари было бессмысленным. К тому же, когда он это говорил, то в основном просто отшучивался.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 21**

Грегори Уэлч родился в Сиэтле; старший из пяти детей. Он и все его братья и сестры были воспитаны там на протяжении всего детства.

Ни один из его родителей не был уроженцем Вашингтона. Они переехали туда незадолго до рождения Грегори. Большая часть семьи его отца была из Мичигана, а большая часть семьи его матери была из Нью-Йорка. Пару раз в год он и его семья выезжали из штата, чтобы навестить некоторых из этих родственников.

Несмотря на традиционные полугодовые каникулы, Грегори никогда не бывал южнее Небраски, пока ему не исполнилось восемнадцать. За все это время Сиэтл был его единственным настоящим домом.

Точно так же Грегор Клиган редко покидал Уэстерленд до своего восемнадцатого именинного дня. Его первыми заметными исключениями были недавние путешествия по Краунленду и Дорну.

Это отражало одно из событий его предыдущей жизни в более чем одном смысле. За свое образование в колледже Грегори получил полную стипендию в Техасском университете в Остине. Впоследствии он переехал в центральный Техас и жил там в течение следующих четырех лет.

Что касается его учебы, то его специальностью было уголовное правосудие – правоохранительные органы, и он был минором в психологии.

На протяжении всей своей жизни он был движим сильным чувством морали и желанием работать на общее благо. Подрастая, он всегда представлял себе, что его работа связана с поддержанием гармонии и безопасности в стране. Именно это в первую очередь заставило его обратиться в ЦРУ. Он прислал свое заявление за год до окончания колледжа.

Процесс обращения в ЦРУ был долгим, утомительным и несколько утомительным. Интервью, проверка биографии и личностные тесты оказались особенно утомительными. Но Грегори почувствовал, что все это окупилось, когда ему наконец позвонил вербовщик из ЦРУ и сообщил, что его заявление было одобрено. После того, как он получил степень бакалавра в Университете Остина, Грегори снова переехал. На этот раз он перебрался в Виргинию, где располагалась штаб-квартира ЦРУ.

Самый короткий путь из Остина в Фэрфакс лежал почти прямо на северо-восток. Чтобы добраться туда самолетом, потребовалось меньше двух часов.

Дорога между замком Клигана и рвом Кейлин также шла на северо-восток. Интересно, что расстояние между этими крепостями было существенно меньше, чем расстояние между Остином и Фэрфаксом. К сожалению, путешествие по воздуху не было вариантом.

К тому же самая прямая тропинка шла прямо через болото. Никто не знал, что там может случиться, даже если крэнногмены предложат безопасный проход.

Лучшим способом передвижения была лошадь. Так что путь от замка до рва был на самом деле гораздо более трудоемким.

Переезд в ров Кейлин занял у горы и его компании почти месяц, чтобы завершить его. Самая легкая часть путешествия определенно была первым этапом, когда они ехали через западные земли. В конце концов, они знали эти земли. Как только они вошли в Речные земли, движение стало значительно медленнее.

Как вспоминал Грегор, отношения между западными лордами и речными лордами были хрупкими даже до Войны Пяти Королей. Таким образом, Грегор видел наиболее идеальный курс, который включал в себя как можно меньше контактов с местными жителями. Поэтому он и его конвой держались подальше от всех деревень, крепостей и замков в приречных землях.

Грегор был особенно осторожен, чтобы избежать пересечения. У него не было ни малейшего желания приближаться к Близнецам, если бы он мог этого избежать. Вместо этого он стал искать самую узкую и мелкую часть зеленого ответвления. Как только он это сделал, он и его отряд перешли реку вброд. На это ушло гораздо больше времени, чем на то, чтобы просто воспользоваться мостом, но для Грегора дополнительные усилия того стоили. Просто находясь так близко к Уолдеру Фрею и его логову хорьков, он чувствовал себя нечистым.

Как бы то ни было, когда Грегор и его люди собрались на восточном берегу Грин-форка, они двинулись почти прямо на север. Местность была так же чужда им, но в северной части Приречья было меньше поселений. Так что им не приходилось так часто менять свой курс.

Чего никто из них – даже Грегор – не ожидал, так это внезапного понижения температуры.

Выросший в северной части Соединенных Штатов, Грегор привык к холодной погоде. Однако Сиэтл был относительно умеренным городом. И зима, и лето были вполне сносными. В Остине и Фэрфаксе, как правило, происходило то же самое.

В тот момент, когда он перешел на другую сторону шеи, Грегор буквально почувствовал изменение климата. Его товарищи тоже могли это сделать.

- Боги, как же тут холодно, - пробормотал Дансен, поправляя плащ.

- О, это становится лучше, - саркастически пробормотал Раффорд, - из того, что я слышал, это нормально для лета."

-Так вот почему Старки говорят: "скоро зима", - пробормотал Тоббот.

Это одна из причин. И вообще, на что они жалуются? Сейчас там должно быть не меньше пятидесяти пяти градусов.

-Привыкайте, ребята, - посоветовал Грегор своим людям, - Помните, что мы здесь по поручению короля."

-Все это прекрасно, Сир, - провозгласил Чизвик, - если только король не хочет, чтобы мы отморозили себе яйца."

-Ну, тогда не выводи их так часто, - дерзко предложил Грегор, - если можешь помочь себе сам."

Остальные воины от души посмеялись над этой шуткой. Чизвик рассмеялся вместе с ними, хотя это было сделано за его счет. После этого никто больше ничего не говорил о холодной погоде на протяжении всего похода.

Все воины Грегора сопровождали его в походе на север. Они никогда официально не клялись служить дому Клиган; они поклялись служить Грегору. Куда бы он ни пошел, они последуют за ним. Они составляли половину его свиты.

Другая половина состояла из бывших слуг дома Клиган. Сир Тарренс приказал пятидесяти своим слугам присоединиться к Грегору. Среди них были Сайлас Викари и Эррик Руттигер. Они будут исполнять обязанности нового управляющего и кастеляна рва Кейлин соответственно.

Позже Цитадель назначит мейстера во рву Кейлин, и Грегор будет беспокоиться о том, чтобы найти мастера по оружию, как только ров будет восстановлен. Помимо того, что они были давними друзьями его отца, это была главная причина, по которой Мейстер Великс и Сир Уоллис Пеклдон не пошли с Грегором.

Сир Тарренс Клиган мог бы легко заменить всех своих потерянных слуг, теперь, когда у него было семь тысяч золотых драконов, зарезервированных для блага замка Клигана.

Последний этап путешествия был проведен через перешеек. Свита Грегора на протяжении всего этого времени была окружена болотами с востока и Запада. Они должны были следить за своим шагом и запасом пресной воды; болота начинались по обеим сторонам Королевского тракта.

Из-за отсутствия сухой земли они были вынуждены разбивать лагерь на дамбе каждую ночь на этой неделе. К счастью, они не встретили никаких других отрядов ни с севера, ни с юга. По крайней мере, они были избавлены от бремени дорожного движения.

В конце концов, компания все-таки прошла через горловину. Дойдя до конца дамбы, они впервые увидели Кейлин Моут.

В этот момент Грегор испытывал смешанные чувства. Хотя он был поражен размерами и структурой рва, он был потрясен его нынешним состоянием разложения. Нетрудно было поверить, что этот ров не был постоянно заселен уже более ста лет.

И все же ров Кейлин был великолепной крепостью. Вернее, так оно и будет, когда его восстановят. Трудно было сказать, сколько времени это займет, но Грегор был уверен, что это можно сделать.

Его товарищи, казалось, не разделяли его оптимизма. Они только взглянули на обшарпанный ров и нахмурились.

-И это все?- Пробормотал полливер, словно испытывая отвращение.

-Дерьмовая дыра, если я когда-нибудь видел ее, - красноречиво заметил говнюк.

- Неудивительно, что король дал вам столько денег, милорд, - возразил Эррик Руттигер. - он знал, что ему придется заплатить вам, чтобы вы взяли эту крепость."

-Может быть, Эррик, - сказал Грегор, подыгрывая своему напарнику, - или, можно поспорить, он дал мне деньги, чтобы улучшить его. Нравится вам это или нет, господа, но это наш новый дом. Не спешите судить об этом. Он хранил Север в безопасности на протяжении тысяч лет. Теперь, под нашей опекой, он будет использоваться для защиты всего королевства."

-Будьте осторожны, милорд, - предостерег могучий рыцарь Сайласа Викари, - не слишком ли высоки ваши ожидания?

Грегор медленно повернулся к старику и посмотрел на него сверху вниз. - Я хочу сказать тебе еще раз, Сайлас: я никогда не стремился бы достичь цели, которая, как я знал, была недостижима. Если я заявлю, что эта крепость будет использована на благо всего Вестероса, то так оно и будет."

Сайлас Викари кротко кивнул головой и уставился в землю. Он тихо произнес: "действительно. Я прошу у вас прощения."

-Вам не нужно мое прощение, - заявил Грегор. - мне нужна ваша вера. В ближайшие годы мне понадобишься ты, Эррик и все остальные, кто пришел на север вместе со мной."

-И вы получите нас, Сир, - заявил Полливер, внезапно просияв.

- Все мы, - согласился Эррик Руттигер. По всей колонне раздавались громкие одобрительные возгласы. Даже самые подозрительные из них были убеждены, что Грегор знает, что делает. Гора невольно усмехнулась, увидев, как охотно его товарищи доверяют ему. Достаточно скоро он докажет, что их доверие было вполне обоснованным.

-Давай поторопимся, - твердо произнес Грегор. - у нас много работы."

И у нас есть только двадцать лет, чтобы сделать это.

Согласно легенде, когда-то во рву Кейлин было целых двадцать башен. Хотя детская башня, Привратницкая башня и башня пьяницы были единственными оставшимися тремя башнями, их все же было достаточно, чтобы убедиться, что ров был непроходим с юга.

Однако Грегор хотел, чтобы оборона была более чем "достаточной", и он хотел гарантировать, что ров будет неприступен и с севера. Не то чтобы он не доверял северянам или свободному народу. Самая большая опасность, которая когда-либо выпадет на долю Вестероса, будет исходить с севера, но ее не будет представлять ни один из них.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 22**

Первые шесть месяцев пребывания Грегора во рву Кейлин была главным образом занята долгосрочными приготовлениями. Его тринадцать тысяч золотых драконов были широко использованы в то время.

Их первое использование было инвестицией. Устроившись во рву, Грегор поручил команде архитекторов Эссоси переплыть Узкое море и восстановить его. Конечно, им потребовалось время, чтобы приехать. Все это время Грегор потратил на то, чтобы составить исчерпывающий план реконструкции, которую он имел в виду.

Он также потратил это время на организацию своих планов по выполнению обязанностей мастера ордена.

Его цель объединить Вестерос была бы трудной. На родине такая цель была бы достигнута путем переговоров и дипломатии. Здесь, в этом опасном и непредсказуемом мире, они были неадекватны. Даже если Грегору каким – то образом удастся усадить Верховных лордов за стол переговоров, никто из них – даже Старки-не сможет говорить за всех своих вассалов. В этом мире мир никогда не может быть достигнут без кровопролития.

Как бы то ни было, это не было полностью недостатком. Было только одно, чего желал каждый дом в королевстве: безопасность. Они все были готовы сражаться, чтобы обеспечить выживание своих семей. Если бы ситуация требовала этого, они пошли бы так далеко, что объединились бы со своими врагами, чтобы устранить общую опасность. Даже если этот союз был только временным, он все еще был законным.

Грегор мог бы использовать это, чтобы собрать всех вместе. Он не сможет рассказать королевству о Долгой ночи (по крайней мере, пока), но он сможет внушить его жителям идею борьбы за более высокое дело. Тот, который превзошел любое из их старых соперничеств. Если бы он мог сделать это, то у него была бы возможность создать одну из величайших боевых сил в известном мире.

Таков был его план. Грегор собирался построить армию. Армия состояла из воинов со всего Вестероса. В его состав входили северяне, Владыки рек, долинцы, Железнорожденные, Повелители бурь, западные Владыки, Ричмены, Дорнийцы и коронованные лорды. Со временем, возможно, он также получит некоторых членов из Эссоса или даже свободного народа.

Он очень скоро начнет формирование этой армии. Вестерос в настоящее время находился в неустойчивом состоянии. Его обитатели все еще приходили в себя после восстания Роберта. В это время они были бы готовы рассмотреть все, что угодно, чтобы избежать дальнейших потерь. Другими словами, Это было бы оптимальное время для Грегора, чтобы связаться с Вестеросом и начать вербовку.

К сожалению, когда он впервые прибыл в ров Кейлин, у него не было предметов, необходимых для связи со всем королевством. К счастью, эта проблема разрешилась сама собой через две с половиной недели. Вот тогда-то и появился приставленный ко рву Мейстер.

Мейстеру было чуть за тридцать. Его звали Кенник. Прежде чем он отказался от своей фамилии, он был Херси из Долины. Он был двоюродным братом нынешнего Лорда Ньюкипа. Он стал послушником Цитадели в возрасте четырнадцати лет. Теперь его мейстерская цепь состояла из звеньев более чем из дюжины различных металлов. Он был более чем достаточно квалифицирован, чтобы давать советы Грегору Клигану.

Грегор запросил достаточно Воронов, чтобы их можно было отправить в каждую крепость страны сразу. Некоторым это показалось бы довольно необычным. Только в Королевской Гавани было столько Воронов, но даже при этом Роберт удовлетворил его просьбу.

Когда Мейстер Кенник прибыл в Моат-Кейлин, он привез с собой сотни Воронов, по одному на каждый дом в Семи Королевствах.

Путешествие от Олдтауна до Моут-Кейлин было утомительным. Это было почти в два раза больше расстояния от замка Клигана до рва. Поэтому Грегор дал Мейстеру Кеннику несколько часов на восстановление сил и знакомство с другими обитателями рва. После этого были использованы услуги Мейстера и его Воронов.

Мейстер Кенник уже был проинформирован о статусе Грегора в Малом совете Роберта, а также об обязанностях, связанных с ним. Грегор вызвал Кенника к себе в Солар (который располагался в Сторожевой башне), и тот кратко объяснил ему свой план по созданию самой разнообразной армии в истории Вестероса. Мейстер счел свой план рискованным, но в то же время заслуживающим доверия.

Грегор велел Мейстеру Кеннику составить письмо, которое будет разослано по всем домам королевства. Он продиктовал ему следующее::

- Наш король, Роберт Баратеон, первый носитель его имени, назначил меня, Грегора из дома Клиган, своим магистром Ордена.

Те, кто сомневается в значении этого титула, имеют на это право. Офис был основан совсем недавно.

Проще говоря, я теперь самый главный сторонник перемирия, принуждения и правосудия в Вестеросе. Король поручил мне обеспечить мир, Безопасность и спокойствие на протяжении всего своего правления.

В эти неспокойные времена, я полагаю, я прав, предполагая, что есть и другие, кто не желает, чтобы на нашу страну обрушилась новая трагедия. Есть даже те, кто готов на все, чтобы защитить своих. Именно для них и предназначено это послание.

Я спрашиваю вас: что может быть более мирным, безопасным и спокойным, чем страна, жители которой сотрудничают, чтобы гарантировать ее устойчивость?

Я говорю, что такой вещи не существует. Как магистр Ордена, я намерен это доказать.

Я позабочусь о создании частного легиона солдат. Этот легион не будет основан на какой-либо предвзятости. Соперничество и предрассудки всех типов будут отложены в сторону для благополучия Вестероса. Его подразделения будут сражаться бок о бок, чтобы избавить Вестерос от своих бед.

Эта рота будет известна как Легион Без Знамен.

Если вы с севера, долины, Железные острова, Штормленды, Дорн, западные земли, предел, Коронленды или Речные земли, у вас есть возможность присоединиться к Легиону. В этом отношении он будет сродни Ночному Дозору.

Но в то время как Ночной дозор охраняет царства людей, эта армия должна защищать эти царства более непосредственно. Кроме того, любой человек, который присоединится к Легиону, не будет служить всю жизнь; только до тех пор, пока он этого хочет.

Любой человек, который хочет присоединиться к Легиону, должен только прийти в ров Кейлин и завербоваться. Не имеет значения, благородного ты происхождения или низкого, незаконнорожденный ты или законный, зеленый ты или закоренелый. До тех пор, пока вы можете доказать свою полезность так или иначе, вы здесь желанный гость.

Любой, кто совершил преступление или намеревается его совершить, не думает о Легионе как об альтернативе взятию черного. Вся цель его существования-выследить и захватить таких людей, как вы. До тех пор, пока вы не будете помилованы королем или лицом, которому вы причинили вред, ни один преступник не получит пощады или въезда.

Для честолюбивых людей, которым требуется больше стимулов, в Легионе есть нечто большее, чем просто выполнение своего долга. Те из вас, кто гонится за деньгами, имеют возможность стать богатыми. Те из вас, кто желает славы, имеют возможность стать знаменитыми. Те из вас, кто жаждет приключений, имеют шанс стать великими.

В любом случае, как только вы вступите в Легион, ваша первая и единственная истинная ответственность-сделать эту страну лучше. Поэтому я обращаюсь к вашей любви к своей Родине и вашей обязанности делать то, что справедливо. Сражайтесь со мной так, чтобы будущие поколения были избавлены от дальнейших конфликтов.

Грегор Клиган, Лорд рва Кейлин, Магистр Ордена.

Ничего из этого не было придумано на месте. Не желая вносить никаких изменений, Грегор заранее решил, что именно он скажет. И все же Кеннику потребовалось больше пяти минут, чтобы написать это письмо.

Когда Мейстер закончил, Грегор взял письмо и внимательно осмотрел его. Он попытался представить себе, как это будет выглядеть для лордов и рыцарей Семи Королевств. Это означало вызов в суд, хотя и необязательный. Он действительно видел, как отвечает на этот призыв по собственной воле. В конце концов, он вступил в ЦРУ без всякого поощрения. У Легиона Без Знамен было бы гораздо больше свобод, чем когда-либо было у ЦРУ, а у народа Вестероса есть более простые потребности для удовлетворения.

Учитывая, сколько домов было в Семи Королевствах, Кеннику понадобилось бы несколько дней, чтобы написать письмо всем им. Поэтому Грегор приказал всем своим вассалам, кто мог написать ему, помочь ему. Это составляло всего лишь около сорока из ста человек. И все же процесс пошел в сорок раз быстрее. К вечеру того же дня все письма были написаны.

Сразу же после этого вороны были отправлены в путь. В тот момент больше ничего не оставалось делать, кроме как ждать ответов.

Он считал, что" Легион Без Знамен " - это умное обозначение. Он думал о том, чтобы придерживаться "братства", но этот термин не очень эффективно подчеркивал полный спектр его предполагаемой армии. Кроме того, это было бы немного слишком иронично, учитывая причину, по которой было сформировано первоначальное Братство без знамен.

В ожидании архитекторв их Эссоса и ответов на Воронов, Грегор получил новости о различных событиях. Таковы были события, произошедшие в каноне.

Незадолго до начала следующего года Королева Рейла Таргариен умерла, рожая своего последнего ребенка, Дейенерис Таргариен. Вскоре после этого Станнис Баратеон начал штурм Драконьего Камня. Ему удалось захватить островную крепость, но Сир Уиллем Дарри сумел бежать через Узкое море вместе с принцем Визерисом и принцессой Дейенерис под его охраной.

Грегор не забыл ни об одном из этих дел. Но даже в этом случае он не сделал ничего, чтобы изменить или предотвратить их. С другой стороны, он никогда не был в состоянии произвести большие перемены. Хотя Драконий Камень находился относительно близко к Королевской гавани, корабли, верные Таргариенам, никогда бы не позволили ему приблизиться к крепости.

Кроме того, Грегор был склонен пока не вмешиваться в сюжетную линию Дени. Он не хотел подвергать Дени мучениям ее брата, но должен был позаботиться о том, чтобы драконы родились. В конце концов, драконы сыграют важную роль в этой долгой ночи. Может быть, Хал Дрого не придется умирать, чтобы вылупиться из их яиц. Может быть, Дени даже не придется встречаться с кхалом Дрого. И все же Грегор никак не мог знать, где Иллирио Мопатис хранит яйца и есть ли они у него сейчас. Пока Грегор не узнает, где они находятся, ему придется ждать, пока Магистр не преподнесет яйца Дени на ее свадьбу.

Тем не менее, если он найдет способ помочь Дейенерис в каком-то незначительном качестве, он сделает это. Драконы станут квинтэссенцией его плана. Возможно, когда Джон, Рейнис и Эйгон достигнут совершеннолетия, они смогут отправиться за Дейенерис.

Была еще свадьба Роберта Баратеона и Серсеи Ланнистер. Грегору было дано приглашение посетить это мероприятие, но он почтительно отказался, заявив, что слишком занят другими делами. К счастью, Роберт отнесся к этому с пониманием и принял доводы Грегора о причинах отказа.

Судя по тому, что он слышал о королевской свадьбе, король Роберт оставался на удивление трезвым на протяжении всей церемонии и всего пира. Рядом с постелью он выпил всего два бокала вина. Одну из них он даже не опустошил.

Особенно запоминающейся была церемония постельного белья. Несчастные стражники, стоявшие снаружи спальни, могли слышать все, что происходило внутри.

И действительно, Роберт Баратеон кричал "Серсея" всю дорогу от башни Десницы. Лорд Джон Аррен мог бы это подтвердить.

Если то, что слышал Грегор, было правдой, король Роберт и королева Серсея были влюблены друг в друга.

Это можно было бы истолковать просто как восторг, обычно испытываемый молодоженами, но это был обнадеживающий знак. Может быть, брак между Робертом и Серсеей действительно получится. Они уже проявляли друг к другу больше любви, чем когда-либо в каноне.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 23**

Вскоре после Королевской свадьбы первый доброволец Легиона Без Знамен появился во рву Кейлин. Интересно, что это был Герион Ланнистер, младший брат лорда Тайвина.

Это стало для Грегора приятным сюрпризом. Он тепло приветствовал Гериона. Он был рад узнать, что не потерял лицо перед всеми Ланнистерами. Судя по книгам, он был любимым дядюшкой Джейме и Тириона и, безусловно, самым справедливым членом семьи Титоса Ланнистера.

Через несколько дней после прибытия Гериона архитекторы Эссоси также прибыли в ров Кейлин. Грегор представил им план, который он набросал для реконструкции рва.

Архитекторы следили за его контурами почти безупречно.

Они осушили часть болота и построили канал таким образом, что проход между рвом Кейлин и Узким морем был возможен. Они также построили гавань прямо за рвом. Канал начинался в той гавани, и он тянулся до самого укуса, всего в нескольких лигах к юго-западу от Белой гавани. Главным назначением канала будет транспортировка припасов и провизии ко рву, а также обеспечение Легиону возможности путешествовать по морю, когда это будет необходимо.

Гавань была достаточно большой, чтобы вместить более десятка судов. Чтобы поддержать обороноспособность рва, канал был очень тонким; даже если целая армада попытается осадить ров Кейлин, они должны будут войти в канал по одному за раз. Кроме того, на входе в канал были железные ворота, которые можно было открыть только изнутри. Эти меры предосторожности и пригодные для эксплуатации окрестности болота сделали бы потопление кораблей вторжения довольно легким делом.

Архитекторы также построили акведук, чтобы пресная вода была более доступной. Это будет иметь решающее значение, основываясь на том, насколько большим он ожидал, что Легион в конечном итоге станет.

Кроме того, были укреплены стены, укреплены башни и реконструированы ворота. К концу этих шести месяцев ров Кейлин действительно представлял собой великолепное зрелище.

Даже после того, как ров Кейлин был восстановлен, Грегор попросил архитекторов остаться для будущих разработок, которые он планировал. Они были готовы остаться в Вестеросе, пока у него есть для них работа.

За это время силы Грегора также увеличились. Легион Без Знамен насчитывал до восьмидесяти новобранцев.

До сих пор никто из жителей Железных островов или Коронлендов не подписался на этот контракт. Кроме Гериона, здесь появилась только пара Вестерландцев. Горстка людей из Долины, Речных земель и Штормовых земель записалась в армию. В Риче и Дорне было немного больше народу. С севера прибыло больше добровольцев, чем из любого другого региона. Вероятно, именно так Эддард Старк поручился за Грегора.

Было еще одно изменение, которое сделал Грегор: его сигил.

Его отец и будущие Клиганы из Цитадели Клигана сохранят первоначальный символ трех псов. Грегор нуждался в новом символе для Клиганов рва Кейлин.

Для нового символа Грегор приспособил изображение горы с девятью маленькими фигурками у ее основания. Гора, очевидно, олицетворяла его самого. Девять маленьких фигурок должны были представлять по одному человеку из каждого региона Вестероса. Они были символом того, что должно было произойти. Он не стал объяснять это кому-то еще, но они могли догадаться сами.

Первые два года пребывания Грегора на посту лорда рва Кейлин прошли в основном без особых событий. К Легиону Без Знамен призывали достаточно часто, но их поручения обычно сводились лишь к выслеживанию бандитов, разбойников-нарушителей закона и случайных разбойников.

Со временем, однако, уровень преступности в Вестеросе неуклонно рос. Грегор увидел в этом признак того, что дела пойдут еще хуже, прежде чем он и его солдаты смогут сделать их лучше. Как ни странно, он почувствовал облегчение. Это означало, что у него будет много возможностей продемонстрировать способности Легиона. Чем больше возможностей он использует, тем большее влияние он оставит на Вестеросе.

На третий год после того, как Грегор стал лордом Моат-Кейлин, к нему с севера приблизился одинокий всадник. Всадник был в плаще с капюшоном. Когда всадник подъехал к воротам, стражник крикнул: "Кто идет?"

Всадник заявил обманчиво низким голосом: "я хотел бы поговорить с вашим господином."

-Какое бы сообщение вы ни получили, я могу передать ему, - заявил гвардеец.

-Я предпочел бы поговорить с ним лицом к лицу,-ответил всадник.-я не стану тратить его время, обещаю вам."

Гвардеец на мгновение задумался, что же ему делать. Затем он сказал всаднику: "я пошлю за ним. Но я не могу гарантировать, что он приедет прямо сейчас."

-Я могу подождать, - заявил всадник.

В то время Грегор беседовал со своим советом, который состоял из Сайласа Викари, Мейстера Кенника, Эррика Руттигера и Родрика Касселя.

Поскольку брат Родрика в этой вселенной не погиб в Дорне, Мартин стал теперь главным оружейником Винтерфелла. Это давало Родрику свободу вступить в Легион Без Знамен. Теперь он также служил старшим оруженосцем Кейлин Моут.

Совет как раз заканчивал свое заседание, когда гвардеец послал слугу найти Грегора. Как раз перед тем, как они вышли из комнаты Грегора, слуга вошел в комнату и сообщил горе, что у северных ворот стоит всадник со скрытым лицом, и этот всадник желает поговорить с ним напрямую.

У Грегора не было никаких неотложных дел, поэтому он решил, что может уделить несколько минут общению с этим таинственным всадником. Члены его совета сопровождали его.

К тому времени, как они добрались до Северных ворот, двери были открыты, а решетка поднята. Грегор постепенно переступил порог калитки. Он не останавливался, пока не оказался меньше чем в десяти футах от всадника.

Он очень быстро заметил, что голова всадника была выше его собственной. Это случалось нечасто, даже когда другая сторона была на коне. Он также заметил, что фигура была очень стройной, хотя грудь была исключительно выпуклой.

Грегор сложил руки на груди и задал риторический вопрос:"

-Да, милорд, - ответил всадник тем же фальшивым низким голосом, - Я здесь, чтобы предложить вам свои услуги."

Грегор слегка пожал плечами и заявил: "Здесь можно найти много работы. Но можно мне сначала посмотреть на твое лицо?"

Всадник быстро ухватился за капюшон и откинул его назад.

И тут же Грегор понял, почему эта фигура была такой стройной. За этим капюшоном скрывалось не мужское, а женское лицо.

Вообще-то, слово "женщина", возможно, было натяжкой. Всадник был скорее девушкой. Судя по выражению ее лица, ей было лет двадцать.

С другой стороны, возможно, она и была девушкой, но у нее была женственная фигура. Она была высокой, крепкой, и ее фигура была довольно пышной. У нее были черные волосы, спускавшиеся до плеч. Ее лицо было немного вытянутым, но оно прекрасно дополняло ее фигуру.

- Ты проделала долгий путь, чтобы служить кухонной девкой, - усмехнулся Эррик Руттигер.

Сайлас Викари усмехнулся в ответ. Мейстер Кенник слегка закатил глаза, а Родрик Кассель впился взглядом в смотрителя замка. Грегор просто проигнорировал его слова.

-Я здесь не для того, чтобы работать на кухне, сир, - прямо заявила всадница, - я здесь для того, чтобы вступить в Легион."

Это удивило всех присутствующих, кроме Сира Родрика Касселя и Грегора Клигана. Будучи Северянином, Сир Родрик привык к понятию женщины-воительницы. Гора с нетерпением ждала, когда в его армию завербуются несколько женщин.

Он был даже удивлен, что это не случилось раньше. Особенно если учесть, что большая часть его населения прибыла с севера, чем где-либо еще в Семи Королевствах.

Хотя ни одна женщина еще не вступила в Легион, Грегор ни на секунду не сомневался, что рано или поздно некоторые из них вступят. Теперь, наконец, один из них сделал это.

После некоторого молчания Грегор шагнул вперед, кивнул головой и заявил: "Очень хорошо, Миледи."

Хотя выражение лица всадника говорило о том, что она вполне ожидала, что ее примут в армию Грегора, она казалась немного ошеломленной тем, с какой готовностью он это принял. Она склонила голову набок и сказала с притворным видом: "вы не возражаете против того, чтобы женщина служила в Легионе?"

- Конечно, нет, - заявил Грегор. - хорошо известно, что Легион не делает различий по статусу, возрасту, репутации, происхождению или религиозным убеждениям. Также нет никаких оснований для дискриминации по признаку пола."

-Прекрасный аргумент, милорд, - признала всадница, пожимая плечами.

Грегор улыбнулся ей, протянул руку к воротам и сказал: "пойдем, пожалуйста."

Всадник ухмыльнулся в ответ и погнал ее коня вперед. Она последовала за горой обратно через ворота. После того как опускали решетку и закрывали двери, Грегор повел ее в конюшню.

Когда конюхи занялись ее лошадью, она спешилась. Когда она поднялась на ноги, Грегори понял, насколько она на самом деле высокая.

Сначала он предположил, что она просто казалась такой высокой, когда сидела верхом. Возможно, она сидела на одном или двух одеялах.

Но оказалось, что это не так. На спине ее лошади не было ничего, кроме седла. Значит, ее рост не был приукрашен. Это все была она.

Пешком ей все еще приходилось смотреть на Грегора снизу вверх. Конечно же, все остальные знали. Но им, вероятно, придется посмотреть и на эту девушку тоже. Она была выше шести футов ростом. Она была самой высокой женщиной, которую он когда-либо видел, и одной из пяти самых высоких людей, которых он когда-либо видел.

Он удивился еще больше, когда девушка распахнула свой плащ, обнажив плащ-накидку. На нем был изображен ее символ: Медведь, стоящий на задних лапах с оскаленными зубами и клыками. Кроме того, плащ и одежда девушки были преимущественно зеленого цвета.

И тут Грегор понял, кто стоит перед ним. - Вы с Медвежьего острова? - предположил он."

-Да, сир, - ответила высокая девушка, снова поворачиваясь к Грегору, - меня зовут Дэйси Мормонт."

Затем она протянула руку к горе. Он крепко пожал ее и тепло сказал: "Добро пожаловать в Легион, Леди Дейси."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 24**

Грегори Уэлч несколько раз возвращался в свой родной город Сиэтл после того, как поступил на службу в ЦРУ, но в течение последних шести лет своей первой жизни его официальной резиденцией был Фэрфакс.

Впрочем, из этого времени он провел в Виргинии всего двадцать три месяца. Остальные сорок девять он провел в другом месте.

В бытность свою специальным агентом Грегори объездил все Соединенные Штаты. В тот или иной момент он посетил все пятьдесят из них, включая Аляску и Гавайи. Он также побывал в Мексике, Канаде и нескольких странах Европы и Азии. Он редко задерживался надолго на одном месте. Часто он чувствовал себя кочевником. И все же ему нравился такой образ жизни. Хотя главной причиной для путешествия было решение проблем других, они не пришли без компенсации. Он должен был увидеть больше мира и иметь свои собственные приключения на боковой линии.

Вот почему он сформировал Легион Без Знамен, как он это сделал. Его частые поездки по Вестеросу имели ту же цель, что и его операции в ЦРУ, и они приносили те же выгоды. Он был способен защитить королевство и одновременно удовлетворить свою жажду приключений.

Читать о Вестеросе-это одно. И совсем другое - увидеть это воочию. На протяжении двух с лишним тысяч миль здесь были ледники, горы, болота, луга, леса и пустыни. Все эти ландшафты можно было бы найти и в Соединенных Штатах, конечно, но не все на таком небольшом расстоянии.

Грегор знал, что территория Семи Королевств должна была быть построена по образцу Ирландии, а территория свободных городов и Невольничьего залива-по образцу Англии и Шотландии. Он побывал во всех трех странах под именем Грегори Уэлча и мог лично убедиться, что размеры и формы-это единственное, что у них было общего с Вестеросом и Эссосом.

И все же, несмотря на другие различия, он должен был ценить этот мир. Она была огромной, волнующей, великолепной и захватывающей дух.

То же самое можно было сказать и о первой женщине-члене Легиона Без Знамен.

Дэйси Мормонт привык к Легиону без особого труда. Это не означало, что решение Грегора завербовать ее не встретило никакого неодобрения. Конечно, он предвидел это.

В этом обществе, где доминируют мужчины, представление о человеке, владеющем мечом и не родившемся с ним, не устраивало многих мужчин. Это нисколько не беспокоило Дэйси. В конце концов, Грегор сам разрешил ей войти. С его одобрением никто не мог отвергнуть ее. Однако это не помешало им высказать свое мнение.

Северяне и Дорнийцы не оказали никакого сопротивления зачислению Дэйси в армию. Долинцы, Железнорожденные, Повелители бурь и Владыки рек лишь слегка протестовали. Западные лорды, Коронлорды и Ричмены были самыми яростными противниками. Некоторые заходили так далеко, что ставили под сомнение ее мастерство владения клинком. Это было серьезной ошибкой с их стороны.

Они не провоцировали Дэйси на выпады, но поощряли ее в свою очередь бросать вызов их навыкам. Ей удалось победить Роберта Брэкса, Годри Фарринга и Акселя Флорана в поединке Три на один. После этого общее мнение об участии Дэйси в легионе было решительно настроено в ее пользу.

Все еще были некоторые мужчины, которые не соглашались с тем, что она была среди них. По крайней мере, теперь все мужчины уважали ее. Дэйси и Грегор были этим довольны.

Это было началом чего-то грандиозного.

Дэйси много раз демонстрировала свои способности в Легионе. Она была смертельно опасна с любым оружием, будь то топор, меч или любой тупой предмет. Она могла убить человека так же легко, как и очаровать его, и она была превосходной наездницей. Всего через три месяца службы она стала одним из главных помощников Грегора.

Благодаря ее действиям, Дэйси стала вдохновением для женщин во всем Вестеросе. Ее участие в Легионе побудило многих других женщин тоже вступить в Легион.

Двое из них-Обара Сэнд и Нимерия Сэнд, старшие бастарды Оберина Мартелла. Интересно, что сам красный гадюка записался в армию вместе со своими дочерьми.

Учитывая, насколько дерзким, дерзким и бесстыдно импульсивным был Оберин, Грегор едва ли был удивлен, что дорнийский принц решил принять участие в самой большой свободной компании к западу от Узкого моря. Грегор смутно припоминал, что где-то читал, что Оберин когда-то служил в одной из свободных рот Эссоса. Скорее всего, вторые сыновья, поскольку он был вторым сыном по рождению. Красная гадюка всегда была той, кто добавлял нотку иронии в происходящее.

По иронии судьбы Грегор неожиданно подружился с младшим братом Дорана Мартелла, когда тот служил в Легионе.

В изначальной Вселенной Оберин Мартелл умер бы (и умер) за возможность уничтожить гору. Конечно, он сделал это потому, что настоящий Грегор Клиган жестоко напал и убил Элию Мартелл и ее детей. С тех пор как Грегор Клиган, который когда-то был Грегори Уэлчем, рискнул всем, чтобы спасти сестру, племянницу и племянника Оберина, Оберин не питал враждебных чувств к огромному рыцарю. В ближайшее время им не придется вести смертельную перестрелку.

И все же Грегор гадал, кто же на самом деле победит в драке: он или Оберин? Он был моложе ее на семь лет, а также гораздо крупнее и сильнее. И все же Оберин был быстрее, проворнее и прекрасно владел практически любым оружием. Учитывая все обстоятельства, у обоих мужчин были равные шансы победить друг друга.

Грегор решил не рисковать и не выяснять на собственном горьком опыте, кто из них лучший воин. Во всяком случае, если бы он мог этого избежать. Если Оберин предложит ему спарринг, Грегор не откажет ему. Но только из вежливости и чтобы проверить свои собственные навыки. Однако он отчасти надеялся, что Оберин не станет предлагать ему дуэль. Большая часть влияния Грегора была связана с убеждением, что он непобедим. Пока это было общепринятой нормой, он считался символом могущества и благоговения.

Учитывая это, было бы не очень хорошо, если бы солдаты Легиона обнаружили, что их якобы несокрушимый лидер может быть сбит с ног пожилым человеком, который стоял на два фута ниже его.

К счастью для Грегора, если не считать их дружеских стычек на тренировочной площадке во рву Кейлин, Оберин никогда не просил его спарринговать. Однако Красная гадюка все же проявила некоторый интерес к тому, чтобы уложить Грегора на спину в другом смысле этого слова.

К этому времени Эллария Сэнд уже стала любовницей Оберина. Она сопровождала Красную гадюку в его путешествии на север. Когда она прибыла в Моут-Кейлин, то ехала рядом с отрядом Оберина. В то время она еще была лошадью, но держала поводья своего мерина только в одной руке. В другой она прижимала к груди маленькую девочку. Это была их с Оберином первая дочь, Элия Санд.

Эллария пришла не для того, чтобы записаться в Легион; она просто была там, "служа" принцу. Она довольно часто оказывала ему эти услуги. Вообще-то, несколько раз в день.

Стоит отметить, что кроме канала и гавани, вокруг рва Кейлин было построено несколько новых зданий. Они включали в себя септу для тех в Легионе, кто поклонялся новым богам, хранилище для всех доходов, которые легион получил от своих усилий, библиотеку для тех, кто хотел расширить свои знания о мире, пару гостиниц для тех, кто проходил через этот район, небольшую деревню для тех из Легиона, чьи семьи пришли с ними, и бордель... для тех, кто нуждался в некоторой передышке после задания.

Оберин и Эллария обычно проводили большую часть своего свободного времени в борделе. Через месяц после их приезда Грегор был уверен, что они перепробовали всех жиголо и шлюх в этом заведении. После этого они расширили свой кругозор.

В легионе было много солдат, готовых лечь в постель с любовницей Оберина. Однако Эллария принимала только тех из них, кто согласился бы принять и Оберин. Хотя этот критерий серьезно ограничивал их выбор, им обоим удалось найти по крайней мере одного мужчину из каждого из девяти регионов Вестероса, который наслаждался интимной компанией с обоими полами.

Были даже несколько человек, чьи интересы были исключительно в Оберине. Одним из них был Сир Лин Корбрэй. Несмотря на то, что сир Лин убил дядю Оберина, Сира Льюина Мартелла из Королевской гвардии Эйриса, в битве при Трезубце, Валеец и Дорниец прекрасно ладили. Казалось, что Красная гадюка не держала зла без уважительной причины.

Во всяком случае, хотя Грегор и Оберин были очень дружны друг с другом, бывали моменты, когда последний боролся за то, чтобы это стало чем-то большим. Оберин по-прежнему не предлагал им дуэли. Однако время от времени, когда они оставались наедине, Оберин высказывал мысль о том, что они с Грегором могли бы проверить доблесть друг друга менее физически, но в равной степени бодрящим образом.

Оберин заверил его, что все это будет происходить за закрытыми дверями. Такая секретность мало что могла изменить в сознании Грегора, но Оберин был настойчив. Поначалу он был очень осторожен. Тогда его девиз вполне мог звучать так: "Будь проклята утонченность."

Грегор попытался как можно мягче отклонить его предложение, но Оберин, похоже, не желал принимать отказ. Оберин утверждал, что это будет просто новый тип опыта. Грегор возразил, заявив, что никогда в жизни не получал ножевых ранений, но если уж ему когда-нибудь предстояло получить удар ножом, то он предпочел бы сначала сделать это ножом.

В конечном счете, Оберин согласился уважать желания Грегора, и он прекратил свои попытки соблазнить массивного рыцаря. Тем не менее он сообщил Грегору, что если тот когда-нибудь передумает, то Красная гадюка будет более чем рада познакомить его с тем видом удовольствия, которого он еще не испытывал.

С другой стороны, опыт Грегора Клигана с традиционной формой удовольствия тоже был не так уж велик.

Он даже не знал, девственник он или нет.

Грегори Уэлч не был дамским угодником, но он переспал с полудюжиной женщин. Он действительно потерял девственность, когда учился на первом курсе колледжа. Ему не было и девятнадцати, когда это случилось.

Грегор Клиган уже миновал свой двадцать первый именинный день. Ему еще ни разу не приходилось ласкать женскую грудь.

Он ведь не был слеп к обаянию и привлекательности противоположного пола. Он был слишком занят поддержанием закона и порядка, чтобы трахаться.

По крайней мере, так он сам себе говорил. Возможно, это был просто придуманный им предлог.

И все же все разговоры о близости с Оберином заставляли Грегора думать о будущем его собственной романтической жизни.

Он подумал, не начать ли ему поиски жены. Большинство лордов и их наследников по крайней мере заключали брачный контракт, когда достигали его возраста.

Его родители подумывали о помолвке с Леди Элисанн Леффорд. Однако они никогда не обсуждали эту тему с Лордом Лео. Он и его дочь принадлежали ко второму по богатству дому в Уэстерленде, а также владели самой большой частью флота Уэстерлордов. Предложение руки и сердца от очень юного Рыцарского дома могло быть воспринято как оскорбление.

Сир Тарренс и Леди Дэлия изучали другие возможные брачные контракты для их старшего ребенка, но они редко обсуждали их с ним. Это было главным образом потому, что он так часто уезжал из замка Клигана. Как правило, вместо этого он отправлял правосудие Лорду Тайвину Ланнистеру.

Теперь, когда Грегор был отрезан от своих родителей, обязанность найти невесту лежала исключительно на нем.

Во многом благодаря своей новообретенной славе и благородной репутации у него было несколько потенциальных кандидатов. Некоторые сказали бы, что у него их было слишком много. Как бы то ни было, выбрать одного из них оказалось не так уж трудно.

Грегор заметил нечто странное. Красота и сила были почти обратно пропорциональны друг другу в отношении вестеросских женщин. Почти все самые привлекательные и красивые женщины Вестероса – такие как Санса, Серсея и Дейенерис – не имели никакого боевого мастерства вообще. В то время как все Сорвиголовы и сильные женщины – воины – такие как Арья, Бриенна, мира и Аша-не имели абсолютно никакой сексуальной привлекательности.

Конечно, были и исключения. Первой женщиной-членом Легиона была одна из них.

Дэйси Мормонт не была ни самой красивой, ни самой сильной женщиной в Семи Королевствах. Но она обладала удивительным сочетанием обоих качеств.

Грегор не был настолько поверхностен, чтобы поверить, что великолепие и сила-это единственное, что имеет значение в женщине. Его родители в обеих жизнях воспитывали его лучше, чем это.

Сила и красота были не единственными положительными качествами Дэйси. Кроме того, она была очень сообразительна и блестяще владела тактикой. Она также обладала широким чувством юмора, которое всем нравилось.

Грегор обнаружил, что чем больше времени он проводил с женщиной-воином, тем больше ценил ее общество. Из того, что он мог сказать, она, казалось, отвечала взаимностью на эти чувства.

Через некоторое время он задумался, не превратятся ли эти чувства в нечто более интимное.

Грегор знал, что рано или поздно ему придется жениться. В этом мире, чем скорее он женится, тем лучше.

Главная причина всей этой спешки заключалась в том, что каждый Лорд хотел быть уверенным, что его семейная линия сохранится. Учитывая, насколько опасным может быть Вестерос, они были обязаны как можно скорее начать делать истиннорожденных наследников. В конце концов, они рисковали не пробыть здесь достаточно долго, чтобы сделать это.

Хотя Грегор и понимал желание продолжить свою родословную, он мог бы обойтись и без постоянного требования продолжать ее. Родители Грегори Уэлча никогда не давили на него из-за внуков. Он никогда не был женат или помолвлен. За годы работы в ЦРУ у него не было времени даже на подружку.

С другой стороны, он вырос в стране, которая почти никогда не практиковала брак по расчету. Единственным исключением были случаи, когда церемония совпадала с религиозными убеждениями человека. Здесь, в Вестеросе, ему придется найти себе жену, хочет он того или нет.

Он знал, что поначалу мало кто вступал в брак по расчету с любовью, но все же Грегор предпочел бы, чтобы у него и его будущей невесты действительно были какие-то чувства друг к другу до того, как они свяжут себя узами брака. Эддард Старк и Кейтилин Талли полюбили друг друга. При определенных обстоятельствах Роберт Баратеон и Серсея Ланнистер тоже могли бы это сделать.

В настоящее время отношения Грегора с Дейси были не более чем дружескими. Но это определенно может вырасти в нечто большее.

С политической точки зрения Дэйси представлял свой лучший вариант. Она могла завоевать большое уважение и любовь других членов Легиона, она была способна защитить себя без посторонней помощи, и она была очень проницательна в вопросах войны и дипломатии.

Кроме того, дом Мормонтов был одним из самых преданных вассалов Винтерфелла. Брак между Грегором и Дейси мог бы укрепить связь между ним и Старками. Это будет особенно полезно, когда наступит Долгая ночь.

Самым заметным их отличием была разница в возрасте. На момент их первой встречи Грегору был двадцать один год, а Дейси-шестнадцать. В своей первой жизни Грегори никогда бы не осмелился поднять руку на женщину моложе восемнадцати лет. Не только потому, что это было незаконно, но и потому, что это было аморально.

В то время как в Вестеросе законы о возрасте согласия практически отсутствовали. Прожив в этой стране два десятилетия, Грегор несколько смягчил свои негибкие американские взгляды на эту тему в двадцать первом веке. Он все еще думал, что это было тревожно, что девушки считались подходящими, как только они получили свою Кровь Луны в первый раз. У одной из его сестер начались первые месячные, когда ей было всего одиннадцать.

В любом случае, Грегор не торопился с поисками невесты. Он также будет держать свои возможности открытыми до тех пор, пока не станет более уверенным в своих отношениях с Дейси. Он еще немного подождет, прежде чем заговорит с ней о женитьбе. Ему не хотелось бы говорить об этом слишком рано. Он мог справиться с отказом, но не тогда, когда это разрушало совершенно здоровую дружбу.

Кроме того, у Грегора были более серьезные проблемы, чем просто выйти замуж. Его главным приоритетом по-прежнему была цель объединить Вестерос.

К этому моменту он уже проделал изрядную работу по объединению Семи Королевств. Этот процесс все еще находился на предварительной стадии, но с каждой неделей он становился свидетелем некоторого прогресса.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 25**

Как он и ожидал, Грегор действительно столкнулся с некоторыми неудачами. Например, некоторые в Вестеросе были более склонны к объединению, чем другие. Это нашло свое отражение в соотношении народов, пришедших в ров Кейлин.

Из девяти областей Вестероса Железнорожденные составляли наименьший процент Легиона Без Знамен. До сих пор никто особо выдающийся человек с Железных островов не вступил в эту организацию. Большинство из них были бастардами, крестьянами и бывшими рабами. Кроме того, там было несколько слуг из домов Харлоу, Ботли и Гудбразера, которые тоже записались.

Поначалу Грегора ничуть не смутила низкая явка Железнорожденных. В конце концов, основываясь на содержании канона во франшизе, они были в основном цивилизацией (если вы можете назвать их гражданскими) людей, которые считали себя слишком хорошими, чтобы войти в альянс. Робб обратился к Бейлону Грейджою с предложением создать коалицию, и как он ответил? Он только что не сказал" Пошел ты " и не атаковал северян.

Грегор часто задавался вопросом, почему остальная часть Вестероса не объединилась, чтобы уничтожить Железные острова. Более того, как железнорожденный вообще выжил так долго? Они жили на пустынных скалах, предпочитая набеги торговле, и были слишком горды, чтобы завязать дружбу с другими культурами Вестероса. Даже хозяева Невольничьего залива не были столь достойны порицания. Хотя он не оправдывал геноцид, Грегор лично считал, что Железные люди были досадной помехой, без которой остальная часть Вестероса могла обойтись.

И все же Железные острова могут быть полезны по-своему. Он надеялся, что по крайней мере некоторые из Железнорожденных были достаточно мудры, чтобы увидеть преимущества объединенного Вестероса. Конечно же, у некоторых из них было столько здравого смысла. Некоторые из них, должно быть, были с честью.

Оказалось, что да. На третий год после основания Легиона Без Знамен произошел инцидент, который даже Грегор не мог предвидеть.

В течение восьмого месяца этого года одинокий корабль проплыл вверх по разрезу (так назывался канал). Когда дежурный наблюдатель издалека заметил корабль, Грегора немедленно вызвали к воротам.

С вершины ворот Гора смотрела вниз по каналу через Дальний глаз (так в этом мире называли телескопы), и он сосредоточился на приближающемся судне.

Он сразу же узнал в нем корабль Железнорожденных. Это было довольно странно. Железные острова располагались у западных берегов Вестероса. Разрез выходил на один из восточных берегов. Любой Железный Человек, который хотел бы добраться до канала, должен был бы либо путешествовать через Речные земли, либо пройти весь путь вокруг южной оконечности континента.

Любой из этих маршрутов потребовал бы очень много времени и ресурсов. Тот, кто в данный момент шел вверх по ущелью, должно быть, твердо решил добраться до рва Кейлин.

Глаза Грегора расширились, когда он увидел имя, напечатанное на борту корабля. Это была железная победа .

Виктарион Грейджой приближался. По какой причине, Грегор не мог понять.

Совет Грегора и высшие офицеры Легиона присоединились к нему у ворот. Они также с опаской сосредоточились на большом корабле.

-Каковы будут ваши приказания, милорд?- Спросил сир Родрик Кассель.

Грегор на минуту задумался. Затем он опустил дальний глаз и провозгласил: "когда корабль приблизится... откройте ворота."

Эта команда ошеломила нескольких присутствующих.

- Милорд?- Озадаченно заметил Герион Ланнистер.

- Поверь мне, Герион, - заявил Грегор, - если Виктарион собирается штурмовать ров, мы легко сможем одолеть его."

-Зачем вообще давать ему такую возможность?- Аллард Сиворт, второй сын сира Давоса, вступил в спор.

-Потому что я не верю, что его цель-захватить ров Кейлин, - заметил Грегор. - если бы это было так, он привел бы с собой не один корабль, а несколько. Однако в качестве меры предосторожности мы должны установить местонахождение всех легионеров с Железных островов. Обратите внимание, где они находятся, но не делайте ничего, чтобы создать впечатление, что что-то находится в стороне."

-Будет исполнено, Сир, - произнес Полливер.

Воины горы все еще обращались к нему "Сир", хотя он был лордом уже более двух лет, а лорды обычно превосходили рыцарей по статусу. Некоторые землевладельческие рыцари стояли выше мелких лордов, но Грегор определенно не был мелким лордом. Тем не менее, он позволил своим людям продолжать обращаться к нему по имени "Сир."

Большинство спутников Грегора отправились на поиски своих Железнорожденных коллег и следили за их передвижениями. Среди тех, кто остался с горой, были Оберин Мартелл, Родрик Кассель, Сайлас Викари и Дэйси Мормонт.

Когда железная победа достигла конца канала, ворота были открыты, и ей был предоставлен вход. Каждый человек на набережной настороженно наблюдал за судном, когда оно входило в гавань. Вся команда корабля была вооружена, но большинство из них не размахивали оружием.

Портовые рабочие направили корабль в порт. Как только между мостиком "железной Победы" и ближайшей пристанью был установлен трап, капитан судна и его старшие офицеры быстро высадились на берег.

Грегор и его товарищи уже спустились с калитки. Они прибыли на пристань примерно в то же время, что и Виктарион со своими людьми. Именно тогда они с Грегором впервые встретились лицом к лицу.

Когда Грегор был всего лишь поклонником сериала, он думал о Виктарионе как о единственном Грейджое, который был даже отдаленно симпатичен. Аша и Теон имели свои собственные искупительные черты, но кроме его традиционных Железнорожденных идеалов и безжалостного убийства его третьей жены, у Виктариона не было ничего, что он должен был искупить. Он был лишь немногим умнее латников Грегора, но пользовался большим авторитетом и уважением среди своих людей, чем почти любой другой военный вождь в Вестеросе.

С точки зрения роста, Виктарион был грубым человеком, как и следовало из книг. Он по-прежнему был почти на голову ниже Грегора, но даже Дэйси пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на него.

У одного из мужчин, стоявших рядом с Виктарионом, на лице была глубокая рана. Он приоткрыл ему рот, так что стали видны его передние зубы, даже когда он закрыл рот. Это, должно быть, была Дагмер Клефтью.

Грегор знал, что Дагмер служил Грейджоям большую часть своей жизни в изначальной Вселенной, но не мог припомнить, служил ли Клефтяу непосредственно под началом Виктариона.

А если нет, то с какой стати ему сейчас находиться рядом с Виктарионом?

Какова бы ни была причина появления Дагмера, она должна была быть такой же, как и причина появления Виктариона.

Единственный способ узнать причину-это спросить.

- От имени Роберта Баратеона и Семи Королевств я приветствую вас, капитан Виктарион, - сердечно произнес Грегор после паузы напряженного молчания."

- Железный капитан Виктарион, - поправил его Дагмер Клювастый.

Виктарион жестом велел Клювастому придержать язык, а затем повернулся к Грегору и произнес: - ваши приветствия приняты, но они излишни."

Очевидно, Виктарион был не из тех, кто любит пустые разговоры. Грегор решил сразу перейти к делу. - Он сложил руки на груди и спросил: - что привело тебя в Моут-Кейлин? Я так понимаю, вы здесь не для завоеваний."

-Если бы это было так, мы с тобой сейчас бились бы о сталь, - резко заметил Виктарион, - а что касается того, почему я здесь... зачем сюда вообще кто-то приходит?"

Грегор не мог сказать, был ли это риторический вопрос или же настоящий вопрос. Он поднял бровь и пробормотал: "прошу прощения?"

- Ты слышала меня, гора, - мрачно пробормотал Виктарион. Он оглянулся на Дэйси, Оберина и Сира Родрика и пробормотал: "зачем они здесь?"

-Они члены легиона Без Знамен, - прямо ответил Грегор.

-Ну вот, - сухо сказал Виктарион, - мои люди и я скоро присоединимся к ним."

Именно тогда Грегор понял, что происходит. -Вы собираетесь вступить в Легион?"

-Мы собираемся записаться в легион, - заявил Виктарион.

- Последнее слово за лордом Грегором, кто войдет в эту компанию, - вмешался Дэйси Мормонт.

-Он был бы дураком, если бы отказался от нас, - угрюмо заметил Дагмер Клювастый, - но опять же, он уже может быть им, если женщина должна говорить за него."

Оберин с отвращением посмотрел на него, и Сир Родрик сердито поморщился. Дэйси только усмехнулась. Она достаточно долго мирилась с сексизмом, чтобы он больше ее не беспокоил. Особенно когда он исходил от морских дикарей, таких как Дагмер Клефтью.

Грегор сохранял спокойное выражение лица, но твердо заявил: "Эта" женщина " - один из моих самых доверенных офицеров. Она много месяцев сражалась на моей стороне и ни разу не подвела меня. В любой день я бы предпочел ее вам всем."

-Тогда ты просто дурак, - заметил Виктарион.

Грегор резко шагнул вперед, схватил Виктариона за застежку плаща и притянул к себе. Дагмер и другие Железнорожденные потянулись за своими мечами, но прежде чем они успели выхватить их, их со всех сторон окружили вооруженные легионеры.

Железнорожденные неуверенно опустились на землю, но все еще держали руки на рукоятях своих мечей.

Грегор пристально посмотрел на Виктариона сверху вниз. - Я слышал, что вы забили бы человека до смерти за то, что он назвал вас дураком. Я не потерплю здесь такой наглости. Но в отличие от тебя, я не утверждаю свою власть через убийство. Я тоже не из тех, кто затаил обиду. Так что я позволю тебе одно небольшое замечание. Но пока вы здесь, вы будете относиться ко мне и вашим будущим коллегам с должным уважением. - Понял?"

Хотя Виктарион по-прежнему хмурился, он слегка кивнул головой. Затем Грегор отпустил его и сухо сказал: "Хорошо. Мы просто можем поладить, Железный капитан."

Затем Грегор и его спутники повели Виктариона и его команду обратно ко рву. По пути туда Грегор выдвинул несколько возможных гипотез о том, почему Железный капитан решил вступить в Легион без знамени. Он был совершенно уверен, что это не из-за угрызений совести. Он сомневался, что кто-нибудь из Железнорожденных когда-либо делал что-то без угрызений совести.

Возможно, его привлекли стимулы, которые Грегор включил в первую рекламу, использованную им для продвижения Легиона. Среди них были богатство, слава, слава и всеобщее обожание. Это было практически призвание железных людей в жизни.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 26**

Когда Грегор, Виктарион и их товарищи добрались до Солнечной горы, он узнал истинные мотивы Железного капитана.

Несмотря на всю свою тупость, Виктарион не был слеп к тому, как мир воспринимал его и его народ. Он прекрасно понимал, что большинство Вестеросов ненавидит Железнорожденных. Он видел в Легионе уникальную возможность для себя начать восстанавливать репутацию своего народа.

Конечно, никто не мог сказать, сколько вреда нанесли Железные люди за эти века. Некоторые сказали бы, что они причинили слишком много страданий. Но Грегор был готов дать им шанс. В конце концов, если бы он собирался объединить Вестерос, ему понадобились бы другие, кто разделял бы подобные интересы.

Так что в тот день Виктарион Грейджой, Дагмер Клефтью, нут цирюльник, Лонгуотер Пайк, Бертон Хамбл, Рымольф Стормдранк, Вульфе Одноухий, том Тайдвуд, Рагнор Пайк, Штеффар Заика и остальные члены экипажа "железной Победы" стали официальными членами Легиона Без Знамен.

Наконец-то Железные острова были достойно представлены в Легионе.

Вскоре после того, как Виктарион и его люди стали легионерами, Грегор сосредоточился на некоторых своих долгосрочных планах.

До сих пор главной причиной, по которой он смог улучшить Вестерос, было то, что у него было преимущество, которым никто больше не обладал: он знал реальную временную шкалу мира.

Конечно, его вмешательство в дела королевства усложняло дело. Грегор не был слеп к последствиям своих действий. Он прекрасно понимал, что каждое изменение, которое он произведет – даже самое незначительное – приведет к совершенно иным изменениям в исходе будущего.

К счастью, у Грегора были средства компенсировать эти изменения. Эти средства можно было найти в его сознании.

Работа Грегори Уэлча в Центральном разведывательном управлении была тесно связана с анализом сценариев. Другими словами, ему было поручено определить все возможные пути выхода из сложившейся ситуации, а также впоследствии разработать соответствующие стратегии для противодействия каждому результату или принятия последующих мер.

Он был очень опытен в этой области работы. Он мог посмотреть на любую дилемму – любую дилемму-и представить себе все ее возможные концовки в своей голове. Если на этом пути возникнут какие-то непредвиденные препятствия, он легко сможет их учесть и компенсировать.

Благодаря вмешательству Грегора до сих пор Вестерос уже превращался в лучшее место. В настоящее время все было более или менее спокойно. Но этот мир не будет постоянным. Рано или поздно, некоторые люди, которые разрушат его для своей собственной личной выгоды.

Одним из главных приоритетов Грегора было соответствующее отношение к этим людям.

Как и Арья Старк, Гора составила свой собственный список хитов (или список дерьма, учитывая людей в нем). Несколько раз в день он думал следующее: :

Петир Бельиш ... РУз Болтон... Эурон Грейджой... Уолдер (и почти любой другой) Фрей ... Тайвин Ланнистер... Янош Слинт... Рэмси Сноу... Лудд Уайтхилл…

Он мог бы справиться с Эуроном во время восстания Айронборнов. Он планировал это еще до того, как Виктарион вступил в Легион. Теперь, когда Виктарион был на его стороне, его цель-убить Вороний глаз-стала бы еще проще.

Рэмси, он мог бы уснуть еще до того, как стал взрослым. Это был бы единственный раз в его жизни, когда он не испытывал бы никаких угрызений совести по поводу убийства ребенка. Как только Рэмси умрет, а Домерик Болтон останется в живых, Русе Болтон сможет сохранить верность Старкам. Если нет, то его смерть будет достаточно легко инсценировать как несчастный случай. Если Домерик окажется более преданным своему подонку отцу, Грегору, возможно, даже не придется вступать в спор с Луддом Уайтхиллом.

Мизинец и Янош Слинт могли быть устранены тихо и незаметно. Слинта придется убрать на тот случай, если Грегору когда-нибудь понадобится захватить Королевскую Гавань. Но в целом он был наименьшей из забот Грегора.

Бельский язык, однако, был классовым риском. Мизинец еще не приобрел никакого влияния при дворе короля Роберта. В конечном счете именно он был главным виновником гибели Старков. Грегор был полон решимости заставить его страдать за это.

Он должен был быть осторожен с Уолдером Фреем; этот древний хорек имел привычку переживать гораздо более благородных людей. Кроме того, инсценировка его смерти без привлечения внимания будет сложной. С другой стороны, у него было больше личной ненависти к покойному Лорду Фрею. Он не позволит своим личным чувствам затуманить его рассудительность, но если это вообще возможно, он сделает все, чтобы Уолдер Фрей не дожил до этой долгой ночи.

Единственная настоящая проблема была поставлена Тайвином Ланнистером. Он был хорошим отцом короля Роберта и сюзереном западных земель. Существовала также большая вероятность того, что Таргариены попытаются когда-нибудь в будущем вернуться к власти. Пока его дочь была королевой, лорд Тайвин никогда не согласится на это.

Независимо от того, кого нужно было устранить, Грегор знал, что время-это роскошь, которую он не может себе позволить. Таким образом, он решил, что может также начать сужать свой список, пока он все еще впереди в игре.

Грегор понял, что никогда и ни с кем не сможет поделиться всей полнотой своих знаний о Вестеросе. Но даже в этом случае он знал, что никогда не сможет достичь своих целей без посторонней помощи. Ему, несомненно, понадобится помощь.

В результате Грегор создал свой собственный внутренний круг. Он состоял из девяти легионеров, по одному от каждого из девяти регионов Вестероса.

В частности, это были Дэйси Мормонт из северян, Бринден Талли из речных лордов, Виктарион Грейджой из Железнорожденных, Осмунд Кеттлбек из Коронлордов, Лин Корбрэй из Вейлменов, Аллард Сиворт из Штормлордов, Герион Ланнистер из западных лордов, Гарт Хайтауэр из Ричменов и Оберин Мартелл из дорнийцев.

Кроме Сира Бриндена, никто из этих людей не был старше Грегора более чем на десять лет. Все они служили в Легионе в разное время, но Грегор начал доверять им всем. Все они принесли на стол что-то особенное. У них у всех были принципы, но они были готовы пойти на многое, чтобы сохранить людей, которых они любили, и ценности, в которые они верили.

На десятый месяц 286-го года после завоевания Эйгона Грегор созвал всех этих девятерых людей в Зал Совета. Он прибыл примерно через пятнадцать минут после остальных. Все они уже сидели вокруг большого круглого стола.

Заняв главное место во главе стола, Грегор обвел взглядом присутствующих. Затем он спросил их: "вы сказали кому-нибудь, что едете сюда?"

- Нет, милорд, - хором ответили все девятеро.

- Хорошо, - одобрительно пробормотал Грегор, - после того как мы покинем эту комнату, ты не будешь обращаться ни к чему из того, что обсуждалось здесь с кем-то еще. Даже не друг друга. Эти встречи будут строго конфиденциальными."

-Но ведь будут и другие встречи, Лорд Грегор?- Предположил Дэйси Мормонт.

-Да, Дэйси, - подтвердила гора, - это только первый из многих."

-Ну и к чему вся эта секретность, милорд?- Спросил Аллард Сиворт.

- Скоро ты это узнаешь, Аллард, - неопределенно ответил Грегор.

Грегор выпрямился в своем кресле и заявил: "Как вы все хорошо знаете, главная функция Легиона Без Знамен-поддерживать мир и безопасность Вестероса. Мы делаем это по-разному. Наш самый известный метод заключается в том, чтобы собрать всех преступников страны и предать их Королевскому правосудию. Это довольно простая операция. Преступление есть преступление. Однако ... предположим, мы встретим кого-то, кто не совершал преступления, но будет в будущем?"

-Ответ на этот вопрос прост, милорд, - рассуждал Гарт Хайтауэр, - заговор с целью совершения преступления почти всегда так же серьезен, как и само преступление."

- Я говорю не о заговоре, Гарт, - признался Грегор. - я говорю о людях, которые способны совершать ужасные вещи. Эти люди могут казаться безобидными или пассивными на первый взгляд. Но под их фасадом они стремятся сделать свою собственную жизнь лучше. Если бы им представилась такая возможность, они сделали бы почти все, чтобы удовлетворить свои амбиции. Даже если их процветание приходит от несчастья других."

-Я знаю несколько человек, которые подходят под это описание, - лукаво заметил Бринден Талли.

-Мне кажется, я тоже знаю некоторых из них, Сир Бринден, - откровенно признался Грегор черной рыбе.

-Есть ли смысл в этом разговоре, Лорд Грегор?- Нетерпеливо пробормотал Виктарион Грейджой. Его настроение не сильно улучшилось с тех пор, как он вступил в Легион, но, по крайней мере, он больше не разговаривал с горой.

- Все, что я делаю, не бессмысленно, Виктарион, - заявил Грегор, - в том числе и это. Поэтому я сейчас изложу свою точку зрения. За то время, что я был магистром Ордена, я исследовал все царство целиком. В своих поисках я обнаружил, что есть немало людей, которые – когда им представится такая возможность – зайдут так далеко, что увидят, как все королевство страдает ради их собственной выгоды."

- Это звучит как простое предположение, - заметила Лин Корбрэй.

-Иногда нам остается только строить догадки, - возразил Грегор. Он снова оглянулся на своих коллег и заявил: "Я никогда в жизни не причинил вреда невинному человеку. Люди, о которых я говорю, отнюдь не невинны. Они аморальны, бессовестны, эгоистичны и почти бесчеловечны. Некоторые из них, возможно, не делали ничего плохого в своей жизни раньше, но у них не было бы никаких сомнений в том, чтобы сделать это в будущем."

-У этих личностей есть имена или они чисто теоретические?- Риторически спросил Герион Ланнистер.

-О, Они настоящие, - заявил Грегор. - я составил их короткий список."

-А кто эти предполагаемые личности?- Спросил Осмунд Кеттлбек.

"Чтобы сохранить целостность этой процедуры, я не буду разглашать их все одновременно, - сказал Григорий, - вместо этого я буду делиться с вами одним именем на каждой встрече. Название будет дано в самом начале заседания. После этого оставшаяся часть заседания будет посвящена обсуждению того, что следует сделать с этим конкретным лицом."

-А под "что надо делать" вы подразумеваете...?- Начал Оберин Мартелл.

Грегор Клиган торжественно объявил: "Мы уничтожим их. По одному за раз."

Остальные были встревожены тем, как спокойно и стоически прозвучал голос Грегора, когда он сделал это заявление.

Если бы он был не таким сильным человеком, большинство из них сейчас же ушли бы с собрания. Но они достаточно долго следили за Грегором, чтобы понять, что он справедливый и благородный человек. Он был человеком, которого все они могли уважать и сопровождать через любые испытания или невзгоды.

Грегору не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что он пользуется полной поддержкой девяти человек, стоявших перед ним.

Как только он это сделал, Дэйси Мормонт с интересом спросил: "Кто будет первой целью?"

Остальные восемь человек наклонились вперед и с нетерпением ждали ответа. После десяти секунд абсолютной тишины, Грегор дал им одну. - Петир Бельиш, - твердо сказал он."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 27**

- Кто же это?- Смущенно спросил Осмунд Кеттлбек. Похоже, он был не единственным, кто не знал этого имени. Виктарион Грейджой, Гарт Хайтауэр и Аллард Сиворт выглядели такими же озадаченными.

-Он повелитель пальцев, - пояснила Лин Корбрэй, - причем очень незначительный.,"

-Вот почему его называют "мизинцем", - добавила Дэйси Мормонт.

Оберин Мартелл хитро ухмыльнулся и прокомментировал: "О, я думал, что это потому, что-"

- Да, спасибо, Оберин, - поспешно перебил Красную гадюку Грегор Клиган.

- Петир не может быть старше восемнадцати лет, милорд, - заметил Бринден Талли. - какие у вас могут быть причины желать его смерти?"

-У меня есть несколько причин, Сир Бринден, - заявил Грегор, - прежде чем я их представлю, я хотел бы прояснить одну вещь. Я не заставляю тебя никого убивать. Я разрешу эту операцию – и любые будущие, которые мы планируем – - если только все девять из вас согласятся на нее. После того, как я объясню вам причины, по которым я преследую лорда Бейлиша, вы сами решите, достаточно ли этого, чтобы оправдать его смерть. Если вы все согласны, мы выполним мой план. В противном случае план умрет здесь и сейчас."

Остальные девять человек смотрели друг на друга так, словно они безмолвно беседовали. В конце концов, все они повернулись к Грегору и кивнули, соглашаясь с его предложением.

Затем Грегор пристально посмотрел на самого старого человека за столом и заявил: "забавно, что из всех присутствующих именно вы первым задаете вопрос о причине, Сир Бринден. После того, что Бельиш сделал с твоей семьей…"

Приподняв бровь, черная рыба пробормотала: "о чем вы говорите, милорд?"

- А вы знаете ,что незадолго до восстания Ваша племянница Лиза забеременела? Или что ваш брат Лорд хостер в результате заставил ее пить лунный чай?"

Бринден склонил голову набок и скептически спросил :"

-Я скоро дойду до этого, - заявил Грегор. - Скажи мне, кто, по-твоему, был отцом этого ублюдка?"

Этого намека было достаточно, чтобы насторожить черную рыбу. - Я знал, что Лиза и Петир были близки... но я никогда бы не подумал, что он так ее опозорит. Кроме того, он, казалось, больше любил Кейтилин. В конце концов, он дрался на дуэли за ее руку."

-И проиграл, - признал Грегор, - но это не мешает ему фантазировать, что он победил. Я слышал, что Мизинец часто утверждал, что взял девственность обеих ваших племянниц."

Услышав это, Бринден вскочил на ноги и рявкнул: "это возмутительно."

-Я знаю, что это ложь, Сир, - признался Грегор. - Бельиш дважды спал с Лизой, но во второй раз он был пьян и просто предположил, что это Кейтилин."

Сир Бринден был уже не единственным, кого поразила проницательность Грегора.

-Откуда вы получили эту информацию, милорд?- Спросил Гарт Хайтауэр.

-Из уст самой Леди Лизы, - заявил Грегор. - С тех пор как меня назначили главой Ордена Роберта Баратеона, я поддерживаю контакт с ним и остальными членами Малого Совета. Особенно мастер Шептунов. Лорд Варис держит меня в курсе всех дел королевского двора. А также то, что говорится и делается в кулуарах. Это включает в себя вещи, которые не предназначены для публичного использования. По-видимому, жена Десницы недавно призналась своим служанкам, что Петир Бельиш спал с ней дважды. Более того, она продолжает вести с ним переписку за спиной лорда Джона."

Бринден нахмурился, резко сел обратно и пробормотал: "этого достаточно, чтобы поколебать меня. Я говорю, что червяк умрет."

-Как и я, - произнес Осмунд Кеттлбек, - Бельцы оскорбляют короля и его десницу, просто продолжая дышать."

Грегор был доволен. Он уже убедил двух своих товарищей согласиться с его планом. Однако остальным семерым, очевидно, понадобятся более веские причины, прежде чем они уступят. К счастью, он приготовил немного еды. Но он должен был помнить о своей презентации с самого начала. Хотя первая причина была полностью истинной, все последующие причины были тем или иным образом приукрашены или сфабрикованы.

- Говоря о "переписке", я не имею в виду, что Леди Лиза и Лорд Пейтр просто обмениваются письмами. По словам Паука, она от него без ума. Настолько, что при первой же возможности Варис считает, что она охотно вступила бы с ним в прелюбодейные отношения."

Бринден вздохнул и пробормотал: "У Лизы всегда была самая слабая сдержанность из всех детей моего брата."

Грегор кивнул в знак согласия и продолжил: "Нет никаких сомнений, что Леди Аррен все еще любит Бейлиш. Он, однако, не отвечает взаимностью на ее чувства. Но он знает о них. Из-за этого он способен манипулировать ею по своей воле."

- Как ты ею манипулируешь?- Спросила Лин Корбрэй.

-После восстания Леди Лиза убедила лорда Джона назначить мизинца начальником таможни в Галлтауне, - поведал Грегор Клиган. - именно влияние лорда Бейлиша заставило ее сделать это. Но это только начало его амбиций. Паук обнаружил в нем несколько очень интересных вещей. В конце концов, он намерен использовать Лизу, чтобы стать мастером монет в Малом совете. Как только он закрепится в Королевской Гавани, вполне возможно, что он зайдет так далеко, что заставит Леди Лизу отравить своего мужа."

- Леди обожает его, но он обращается с ней как с подонком, - сердито сказал Оберин. - любой мужчина, который так эксплуатирует женщин, заслуживает того, чтобы его прикончили."

-Ты действительно веришь, что Петир попытается убить лорда Джона?- Спросила Лин Корбрэй.

-Лорд Варис считает, что существует очень большая вероятность, - возразил Грегор.

-Тогда я тоже позову его голову, - заявила Лин. - мы с Петиром когда-то были друзьями, но мой первый долг-это мой господин."

-Я тоже здесь, - твердо сказал Аллард Сиворт. - мой отец служит Лорду Станнису Баратеону. Если и есть что-то, чему я научился у них обоих, так это то, что любой, кто постоянно лжет и обманывает, чтобы заработать на жизнь, - негодяй. Бельцы должны искупить свои преступления."

Пятеро готовы, осталось четверо.

-Давайте на минуту представим себе, что Бейлиш действительно организовал убийство Десницы, - предположил Гарт Хайтауэр. - неужели это конец его надеждам?"

-Нет, он все равно был бы ближе к их началу, чем к концу, - заявил Грегор. - мы с Лордом Варисом пришли к тому же выводу о Бельском языке. Мы оба считаем, что он не будет удовлетворен, пока не получит все, что когда-либо хотел. И там мало чего он не хочет. Если бы у него был шанс, он бы захватил Железный трон для себя. Он даже убьет лорда Эддарда Старка, чтобы взять в жены леди Кейтилин."

- Обычно я бы похвалил человека за честолюбие, - заметил Виктарион Грейджой, - но Бейлиш заходит слишком далеко. Даже Железнорожденные не выходят за пределы того, что реально находится у них в руках. Он представляет опасность для всех нас, и его нужно остановить."

-Если он посмеет подвергнуть опасности жизнь моего сеньора и похоть своей жены, то жизнь мизинца равносильна гибели, - сурово заявил Дэйси.

- Муж моей племянницы сидит на Железном Троне, - заметил Герион. - до сих пор они правили этой страной гораздо лучше, чем когда-либо управлял безумный король. Я убью любого, кто будет угрожать их правлению."

Голосование было почти единогласным. Только один человек еще не вынес вердикт.

Грегор повернулся к этому человеку и пробормотал: "значит, остаешься ты, Гарт. Как мы будем действовать теперь зависит от вас. Дайте мне ваше одобрение, и мы исключим Бельский язык. В противном случае, этот сюжет умрет прямо сейчас."

Некоторое время Возница сидел молча и думал. Ему не нравилось, когда его ставили в неловкое положение, но он сам был виноват, что заговорил последним. Он старался не смотреть по сторонам, потому что все глаза были устремлены на него.

В конечном счете, он глубоко вздохнул и заявил: "кроме слов паука, у нас нет никаких конкретных доказательств того, что Бельцы действительно попытаются захватить власть. И все же от такого человека, как Бельиш, ничего хорошего ждать не приходится. Так что даже если это все теория, Вестеросу было бы лучше без него."

Грегор Клиган усмехнулся и слегка кивнул. Он объявил: "тогда мы все согласны. Петир Бельиш должен умереть."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 28**

Гора провел остаток встречи, Рассказывая остальным о своем плане разобраться с Мизинцем. Они пробыли там почти час, так как он должен был быть абсолютно внимательным и понятным.

Когда эта встреча закончилась, он послал ворона в Королевскую Гавань. Письмо было адресовано Варису.

Грегор знал, что не стоит слишком полагаться на паука, но в вопросах, касающихся безопасности королевства, он знал, что Варис может помочь ему. Они оба знали, на что способен мизинец, и согласились, что королевство сгорит, если его не остановить.

Кроме того, Паук уже был вовлечен в эту схему Грегора, и поэтому Грегор не видел причин не вовлекать Вариса в более прямой путь.

В письме был исчерпывающий план Грегора по убийству мизинца. На тот случай, если кто-нибудь увидит письмо до того, как Варис избавится от него, Грегор составил план в виде загадочного отрывка.

Письмо содержало как описание плана убийства Петира Бельиша, так и набор инструкций о том, как Варис мог сыграть свою роль в этом деле. Все, что пауку действительно нужно было сделать, это прошептать что-то на ухо королю.

На этом он и кончил. Вскоре после того, как Грегор написал Варису, Моут-Кейлин получил ворона из Королевской Гавани. Письмо было оттиснуто печатью королевского дома Баратеона.

Грегор быстро вскрыл письмо и прочел его. Это был королевский приказ от короля Роберта.

По-видимому, Роберт заметил, что Хаус находится на грани вымирания. Из-за этого ему понадобится кто-то еще, чтобы принять на себя обязанности лорда Харренхолла, в случае, если последние из "когда" умрут. Среди списка потенциальных кандидатов он рассматривал кандидатуру Петира Бельиша на титул.

Эта идея изначально не принадлежала Роберту. Он был подарен ему Лордом Джоном Арреном, который получил его от своей жены леди Лизы, которая слышала его от лорда Вариса. Грегор сам рассказал Варису об этой идее.

Когда Грегор читал приказ Роберта, ему, по существу, говорили о предпосылке его собственного плана.

Подробности того, как Роберт собирался выполнить приказ, были известны и самому Грегору. Просматривая их, он чувствовал себя так, словно кто-то приказал ему осуществить один из его собственных мозговых штурмов.

Поскольку Харренхолл находился в приречных землях, Лорд хостер Талли должен был дать свое одобрение, прежде чем кому-либо из его владений будут предоставлены новые земли. Из-за напряженных отношений между лордом хостером и лордом Петиром вопрос о наследовании потребует некоторого посредничества со стороны беспристрастной третьей стороны. Получив уже великолепную репутацию своей дипломатии, Легион Без Знамен будет действовать в качестве этой третьей стороны.

Легион также должен был позаботиться о том, чтобы Бельцы благополучно прибыли в Риверран. Они будут сопровождать мизинца на каждом шагу его путешествия. Грегор должен был выделить два взвода легионеров для сопровождения Бельца.

Один взвод отправлялся в долину по суше, другой-морем. Тот, что шел морем, должен был встретить его в Галлтауне, где он служил таможенным офицером у лорда Джерольда Графтона. Эти отряды будут сопровождать его до самых Чертовых ворот.

В то же время взвод, который шел по суше, должен был въехать в долину с запада верхом. Они уберут прочь всех горцев, которые расположатся лагерем у тропы. Как только кланники будут успешно отбиты, они отправятся к кровавым воротам. Там они встретятся с Бельцами и первым взводом. В общем, они вернутся через горы и направятся прямо к Риверрану.

Естественно, Легион не смог бы выполнить свою задачу по защите Бельцев, но Грегор не был обеспокоен ответной реакцией. Это будет не первый раз, когда Легиону не удастся прорваться. К тому же Грегор уже придумывал с полдюжины различных объяснений их неудачи. Что бы он ни предложил Роберту, это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.

Через несколько дней после получения этого ворона от Роберта Грегор привел в действие свой план убийства.

Виктарион и его команда отплыли из рва Кейлин на "железной победе". Аллард, Гарт, Осмунд и горстка легионеров тоже были на борту. Они проложили курс прямо на Галлтаун. После того, как они прибудут, они останутся там на одну ночь. А потом уже на следующее утро они будут сопровождать Бельцев к кровавым воротам.

Судя по письму Роберта, Лорд Графтон и Мизинец уже были осведомлены о возможном назначении последнего лордом Харренхоллом. Так что он будет готов покинуть Гуллтаун, как только первый взвод легионеров будет готов.

Пока железная победа прокладывала себе путь вниз по склону, Грегор и его воины спускались по дамбе. Дэйси, Оберин, Лин, Бринден и Герион ехали вместе с ними. Они привезли с собой обычное количество провизии, оружия и доспехов для роты такого размера.

Однако Грегор привез с собой дополнительную тележку со стальным оружием и доспехами. Это заинтриговало некоторых из его людей, поскольку большинство из них несли гораздо более совершенные кольчуги и оружие. И все же эта повозка сыграла решающую роль в плане Грегора. Только девять его доверенных лиц знали, что его содержимое не вернется. Некоторым это могло показаться пустой тратой времени. Но со всеми доходами, которые Легион заработал за последнее время, они легко могли обойтись без телеги стального оружия и доспехов.

Марш вниз по шее был относительно быстрым и простым. Грегор и его спутники шли по Королевскому тракту на юг, пока не достигли перекрестка с гостиницей Маши Хеддл. Они остались там на ночь, а затем продолжили свой путь по восточной дороге.

Как только они вошли в долину, Грегор поднял всех своих спутников на ноги. Нельзя было допустить, чтобы они были застигнуты врасплох горцами. Но это не означало, что он намеревался совсем избегать горных кланов.

В юности Грегор много исследовал каждый из девяти регионов Вестероса. Для Долины одной из книг, которые он читал, была книга архимейстера Арнела "Гора и Долина". В книге содержался подробный отчет о том, что Арнел считал самыми известными горными кланами в регионе.

В алфавитном порядке он рассматривал десять самых печально известных кланов: черные уши, обожженные люди, ревуны, молочные змеи, лунные братья, раскрашенные собаки, красные кузнецы, Сыны тумана, Сыны дерева и каменные вороны.

Из этих десяти только четверо были особенно представлены членами клана, поступившими на службу к Тириону. Это были обожженные люди, каменные вороны, лунные братья и черные уши.

Частью плана Грегора было установление контакта с одним из этих кланов. Взвесив все " за " и "против", он решил, что черные уши-это слишком крайняя мера, лунных братьев слишком мало, а обожженные люди слишком непопулярны среди других кланов.

Каменные вороны представляли собой наилучший вариант. Они были довольно разумны, их члены были многочисленны, и они пользовались уважением большинства других горных кланов. Кроме того, они обладали самыми именитыми членами из всех горных кланов долины.

По словам архимейстера Арнела, самое большое поселение каменных Ворон находилось довольно близко от дороги, ведущей к кровавым воротам. Его можно было найти в двух милях к северу от тропы и в пяти милях к востоку от границы с Речными землями.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 29**

Когда они углубились в долину на три мили, Грегор приказал своему отряду остановиться. Затем он приказал им провести инвентаризацию провизии, оружия и доспехов. После этого он велел всем взять то, что им понадобится для короткой прогулки по региону. Все остальное было спрятано прямо к югу от дороги.

Запасная тележка со стальным оружием и доспехами стояла отдельно от других повозок. Грегор и его отряды взяли его с собой в поход. Когда они были примерно в миле к северу от дороги, они спрятали телегу в каменоломне. Как и другие повозки, вокруг нее не было выставлено никакой охраны; охрана только привлекла бы внимание. Возможно, оставлять их багаж без присмотра было рискованно и глупо, но Грегор был уверен, что их вещи не украдут, пока они будут отсутствовать.

Как единственный житель долины в компании, Лин Корбрэй знала местность лучше, чем кто-либо другой. Он ехал во главе отряда, пока они пробирались через горы.

Пройдя еще три четверти мили, он жестом велел всем остановиться. Он объявил, что заметил какое-то движение в нескольких сотнях футов впереди.

Вскоре он убедился, что источником беспорядков была небольшая группа горцев. Учитывая их местоположение и наряды, они могли быть только штормовыми воронами. Они спускались с горы, направляясь прямо к легионерам.

Грегор уже обсудил со своей группой, что они будут делать, когда их заметят Штормовые вороны. Он и еще пара человек встретятся с кланниками наедине. Все остальные спрячутся и выйдут, когда Грегор подаст сигнал. Он надеялся, что это будет эффективная демонстрация силы, чтобы заставить штормовых Ворон сотрудничать.

Тут же Грегор приказал большинству своих спутников исчезнуть. Они – вместе со своими лошадьми-бросились искать укрытия в непосредственной близости.

Вскоре все, кроме Грегора, Дейси и Полливера, скрылись из виду. Все трое остались верхом и терпеливо, но в то же время с тревогой ждали, когда до них долетят Грозовые вороны.

Не прошло и пяти минут, как в этот район вошли двадцать человек. Они были вооружены различными самодельными орудиями и носили разномастные кольчуги. Все они были небриты, не купались и выглядели крайне негостеприимно.

Грегор знал, что уже слишком поздно думать об этой части своего плана. Он отогнал свой страх на задворки сознания и стоически крикнул: "кто приближается к нам?"

- Дольф, сын Хольгера, - отрывисто произнес человек, стоявший во главе группы, - кто вторгается на земли штормового Ворона?"

- Грегор, сын Тарренса, - провозгласил могучий рыцарь.

-Вместе с Дейси, дочерью Мейдж, - добавила его коллега женского пола.

-И Полливер, сын... кого-то,-закончил его главный телохранитель. К несчастью для него, отец Полливера умер, когда он был совсем маленьким. Он почти ничего не помнил о нем, включая его имя.

Грегор и Дэйси рассмеялись бы, но они этого не сделали, помня о чувствах Полливера, и смех показался им тогда неуместным. Однако кланник много смеялся.

- Великан, женщина и тот, чей отец был безымянным, - заметил другой ворон.

- От тебя будет много пользы, - пробормотал третий Ворон бури. Судя по тому, как он и его товарищи по клану смотрели на Грегора, Дейси и Полливера с кровожадностью, тоской и любопытством соответственно, он не собирался, чтобы каждый из них служил одной и той же форме "использования"."

-Как странно, - сухо заметил Грегор, - мы пришли сюда, чтобы получить от тебя хоть какую-то пользу ."

Это вызвало волну недоумения среди всех штормовых Ворон. Дольф спросил: "Что ты имеешь в виду, великан?"

Грегор направил своего коня вперед на пару шагов и сказал: "ты родом из этой части долины. Горы - это твои владения, не так ли?"

Дольф кивнул и заявил: "Все горы падают к нам."

-Не все горы, - дерзко возразил Грегор. Он указал на себя и произнес: "я не кланялся тебе."

При этих словах Грозовые вороны снова разразились смехом. Когда он громко захихикал, Дольф выплюнул: "ты сошел с ума. Никакой горы Дольф не видит."

-Я должен не согласиться с Дольфом, - прямо заявил Грегор, - я известен повсюду как" гора, которая едет".'"

Услышав это, кланники расхохотались. Грегор оказался в интересном положении. Мгновение назад его самой большой и непосредственной заботой было пережить эту встречу со штормовыми воронами. Теперь же они воспринимали это всерьез.

- Там нет гор, которые ездят верхом, - рассуждал четвертый Ворон бури.

-Теперь есть один, - горячо возразил Дэйси Мормонт, - эта гора может всех вас переправить."

Кланники быстро переключили свое внимание на высокую девушку с Медвежьего острова.

-Слезай с этой лошади, - насмешливо предложил пятый Ворон, - Коратт, сын Курта, проедет на тебе всю дорогу."

Грегор поморщился и рявкнул: "следи за своим языком. Или вы можете обнаружить, что она отделилась от вас."

Заметив реакцию Грегора, Дольф прокомментировал :" этот человек-гора слишком любит свою пару, я думаю,"

Поначалу Грегор был озадачен этим заявлением. - Прошу прощения?"

И тут он понял, что все это значит. Он энергично затряс головой и торопливо пробормотал: "нет, нет, нет. НЕТ. Она мне не пара. Я имею в виду свою жену. Но и она тоже. Мы с ней не родственники."

Дэйси и Полливера, казалось, забавляло то, как Грегор с трудом подбирал слова. Грозовые вороны меньше обращали внимания на его заикание.

Через несколько секунд Грегор взял себя в руки и крикнул: "Хватит! Мы здесь не для того, чтобы обсуждать, кто кого ебет!"

Этой вспышки было достаточно, чтобы вернуть всех в нужное русло. Дольф оперся на свой длинный топор и спросил: "Тогда зачем ты здесь, человек-гора?"

Грегор взял пару ножей из стальной тележки. Он достал их из седельной сумки и бросил к ногам Дольфа. Двое из людей Дольфа шагнули вперед, чтобы поднять клинки и осмотреть их.

Как только они это сделали, Грегор объявил: "это усиленная сталь. Способный прорезать кость так же легко, как и сало. Эти два ножа сами по себе более смертоносны, чем все дешевое железо, которым вы все сейчас владеете. Теперь они твои."

Дольф казался заинтригованным, но Коратт-нет. Он сделал замечание, которое странно отражало то, что его сын Конн представил Тириону Ланнистеру и Бронну. - Они стали нашими в тот момент, когда ты ступил на гору. Все, что мы видим на тебе, принадлежит нам. Это наши лошади. Это наши мечи. Это наша броня. Она-наша женщина."

-Только в твоих самых порочных фантазиях, кланник, - резко возразила Дэйси.

Грегор вытащил свой собственный Кинжал и угрожающе пробормотал: "первый же мужчина, который прикоснется к ней, я отрежу ему мужское достоинство и скормлю его козам."

Судя по книгам, это было одно из любимых занятий штормовых Ворон. Или, может быть, они просто слишком любили использовать эту фразу. Во всяком случае, на них произвела впечатление откровенность Грегора. Особенно с тех пор, как он сделал эту угрозу до того, как они смогли это сделать.

- Сир... у нас нет никаких коз, - прошептал ему Полливер.

-Я могу найти его, - весело сказал Грегор. Затем он снова повернулся к воронам и сказал им: "где-то на этой горе есть целая телега стального оружия и доспехов. Ты работаешь с нами, и это твое. Вы нападете на нас, и вы ничего не получите."

-Мы все знаем о горе, - возразил Дольф, - и если будем искать достаточно долго, то сами найдем сталь. Нет нужды говорить нам, где именно."

Грегор ожидал чего-то подобного. Но его это не остановило. Он слегка пожал плечами и произнес: "позвольте мне объяснить, что я подразумеваю под "ничем".'"

Он издал резкий свист, который эхом разнесся по всей округе. Тут же из своих укрытий появились Оберин, Бринден, Герион, Лин, Раффорд, Дансен, Эггон и остальные воины Грегора. По меньшей мере половина из них была вооружена длинными луками или арбалетами. Все эти люди направляли свое оружие прямо на Дольфа, Коратта и других штормовых Ворон.

Теперь Грегор и горцы поменялись местами. Вместо того чтобы устроить засаду, они попали прямо в нее.

Многие из штормовых Ворон жаждали напасть, но Дольф и Корат сумели сдержать их.

Грегор сурово предупредил их :" одно мое слово, и они заполнят все ваши дыры."

Наконец-то кланники приняли его всерьез. Дольф впился взглядом в массивного рыцаря и пробормотал: "чего ты теперь хочешь, человек-гора?"

-Всего одна простая просьба, - признался Грегор. - нам нужно, чтобы вы организовали облаву."

- На сцене?- Спросил коратт, похоже, не знакомый с этим термином.

Грегор коротко объяснил, что он имел в виду. Он хотел, чтобы они были частью того, что в основном было фарсом бормотания.

-В этом ложном рейде мы ничего не выиграем, - заметил Дольф.

- Может быть, и нет, - согласился Грегор, - но за это полагается награда. Вы работаете с нами,и вся эта тележка из стали-ваша. Откажись,И мы просто расстанемся. Вступите с нами в бой, и вы все умрете."

Дольфу потребовалось всего несколько секунд, чтобы ответить. Он встал прямо и произнес: "Пойдем с нами, человек-гора. Ты должен поговорить с Гурном, сыном Горика, вождя штормовых Ворон."

Грегор кивнул в знак согласия. Затем он жестом приказал своим солдатам отступить и заверил: "мы последуем за ними."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 30**

Еще через четверть мили они подошли к основному поселению штормовых Ворон. Она была больше (и гораздо лучше организована), чем предполагал Грегор. Там они встретились с Гурном.

В поселке было три маленьких мальчика, которые проводили много времени рядом с Гурном, Дольфом и Кораттом. Это, должно быть, были более молодые версии Гунтора, Шагги и Конна соответственно.

Для закаленного вождя клана Гурн был удивительно восприимчив к Грегору и его компании. Возможно, это было просто из-за предложенной стали. Но, по крайней мере, у Грегора была хоть какая-то уверенность, что с кланниками действительно можно договориться.

Гурн согласился помочь Грегору. Но он утверждал, что прежде чем он и его соплеменники смогут сражаться (или притворяться, что сражаются) за гору, он хотел бы посмотреть, как легионеры сражаются. Им нужно было доказать свои способности в настоящем бою.

У Гурна была прекрасная возможность сделать это.

В последнее время Штормовые вороны были в самом разгаре борьбы за власть с молочными змеями. Конфликт начался как простой территориальный спор, но практически перерос в полномасштабную кровную месть.

Гурн сделал Грегору собственное предложение: если гора и его люди помогут воронам отогнать вторгшихся молочных змей, они не только совершат ложный набег, но и снова придут ему на помощь, если когда-нибудь понадобятся в будущем.

Грегор счел это вполне приемлемым решением. В последнее время молочные змеи доставляли много хлопот жителям долины, так или иначе. Разрешив этот конфликт, мы также получим шанс нейтрализовать еще одну угрозу для королевства.

Гурн предложил Грегору и другим легионерам приют на ночь. Хотя они все еще опасались штормовых ворон, они не хотели подвергать опасности свой новый временный союз. Поскольку они рисковали оскорбить Гурна, отказавшись от его щедрого предложения, то решили принять его.

Легионеры разбили лагерь неподалеку от поселения каменных Ворон. В ту ночь они делились мясом и медом, а также рассказами о своих подвигах и подвигах. Никто с обеих сторон никогда не забывал, насколько они отличались от другой стороны, но на какое-то время им действительно казалось, что они были одним народом, объединенным вместе. Это был хороший знак для Грегора.

Посреди ночи Грегор сидел один у костра. Раффорд, Тоббот и Сир Бринден несли караульную службу. Почти все остальные уже спали.

По крайней мере, так думал Грегор. Пока он согревался, сзади послышались шаги. Обхватив рукоять кинжала одной рукой, он оглянулся через плечо.

К его облегчению, это был всего лишь Дейси Мормонт. Гора спустилась вниз и отодвинулась, освобождая место для девочки-Медведицы.

- Спасибо, - с благодарностью сказала Дэйси, садясь рядом с Грегором.

- В любое время, - заверил он ее.

Они вдвоем посидели в тишине пару минут, греясь у огня. Единственным звуком, который можно было услышать, было потрескивание углей.

Наконец она посмотрела на него и неожиданно сказала: "Грегор, могу я поговорить с тобой на личные темы?"

Он мельком взглянул на нее и ответил: "Конечно, Дэйси."

Девушка с Медвежьего острова села и заявила: "раньше, когда мы впервые столкнулись с компанией Дольфа, вы помните, что они говорили обо мне?"

-Да, я знаю, - отозвался Грегор. - мне кажется, я знаю, что ты сейчас скажешь. Вы будете настаивать на том, что могли бы справиться сами, и что вам не нужно было, чтобы я говорил от вашего имени."

- Нет, это не то, что я хотела сказать, - откровенно заявила Дейси, - когда Дольф назвал меня твоей парой, ты очень быстро возразила ему."

Грегор только пожал плечами и признал: "Я полагаю, что это правда."

Дэйси сложила руки на груди и пробормотала: Может быть, со мной что-то не так? Разве я недостаточно хорош для тебя?"

Грегор был ошеломлен внезапной переменой в тоне Дэйси. Он поспешно сказал ей: "нет, ни в коем случае. Я ... я просто не хотела иметь никаких недоразумений между нами и штормовыми воронами."

Затем Дэйси немного расслабилась, кивнула головой и сказала:"

Грегор с облегчением увидел, что она уже не так раздражена. Затем он прокомментировал: "хотя, признаюсь, я был бы доволен этим недоразумением."

-Потому что, если бы кланники поверили, что за мной говорят, они не стали бы так сильно преследовать меня?- Предположил Дэйси.

- Ну да, и любой порядочный человек должен чувствовать себя польщенным даже тем, что его приняли за твоего мужа, - пояснил Грегор.

Почти сразу же Грегор понял, что сказал, вероятно, слишком много. Выражение лица Дэйси, казалось, подтверждало это.

- Грегор, ты же знаешь, что я просто дразнила тебя, да? Я действительно не думала, что тебя отталкивает мысль о том, что я твоя жена."

- Ты прав, я не шучу, - подтвердил Грегор, немного осмелев, - даже если все, что ты только что сказал, было шуткой."

На какое-то время после этого откровения Дэйси лишилась дара речи. Ей нужно было время, чтобы обдумать то, что только что сказал ей Грегор. Затем она успокоилась и пробормотала с интересом: "Скажи мне, Грегор. Если бы вы могли сказать, какой будет ваша будущая невеста, какие идеальные качества у нее были бы?"

Грегор раздумывал, не ответить ли ему на этот вопрос. Мало того, что он возник из ниоткуда, но он также чувствовал, что было так много способов, чтобы вызвать неприятный ответ от Дэйси, если он был слишком прямолинеен. Но потом он напомнил себе, что Дэйси очень уважает честность. Если он был честен с ней, то теоретически его ответа должно было быть достаточно, чтобы успокоить ее.

Грегор на минуту задумался над своим ответом. Затем он подумал вслух: "В отличие от большинства лордов, я бы предпочел кого-то, кто способен к самостоятельному мышлению. Я бы хотел, чтобы она была хорошенькой, и надеюсь, что у нее будет женственная фигура. Было бы здорово, если бы она тоже могла сражаться и защищаться. Он хотел бы, чтобы она была умной и мудрой. Я хочу, чтобы у нее был открытый ум. Я ожидал бы от нее верности, но не покорности. Я бы хотел, чтобы она правила рядом со мной, а не позади меня. Больше всего…"

Дэйси наклонилась ближе и вопросительно спросила: Как вы думаете, что является самым важным аспектом в женщине?"

Грегор испытывал сильное искушение не отвечать на этот вопрос. Но он был не в том положении, чтобы отступать. Поэтому он медленно повернулся к Дэйси, посмотрел ей в глаза и сказал: "Я бы хотел, чтобы она полюбила меня."

Красивая девушка с Медвежьего острова была явно удивлена, когда ей сообщили об этом. Именно такого ответа она ожидала бы от влюбленного подростка, бродячего певца или чересчур сентиментального поэта. Но услышать это из уст самого сильного и крупного человека во всем Вестеросе ... она не могла подобрать слов.

-Неужели это действительно самое важное для тебя в браке?- Спросила Дэйси, желая удостовериться.

- Брак-это узы, связывающие двух людей, - возразил Грегор. - что толку в этих узах, если здесь нет никакой любви? В конечном счете, что-нибудь еще действительно имеет значение?"

-Все это прекрасно, - призналась Дэйси. - учитывая то, какой популярной ты стала в последнее время, вполне реально желать невесту, которая испытывает к тебе чувства. После всего, что ты сделал как магистр ордена, в этой стране есть много женщин, которым ты нравишься. Включая и меня."

-Я бы назвал это шагом в правильном направлении, - криво усмехнулся Грегор.

После этого оба легионера некоторое время сидели молча. Они больше внимания уделяли костру, чем друг другу.

Наконец, Грегор поднялся со своего места, потянулся и объявил: "Я пойду спать."

- Ладно, - призналась Дэйси, - надеюсь, ты хорошо выспишься."

- Спасибо, - сказал ей Грегор, - и тебе тоже. Если, конечно, ты действительно заснешь."

-О, я собираюсь поспать, - настаивала Дэйси, - но прежде Мне хотелось бы немного побыть одной. У меня есть несколько мыслей, которые я хотел бы привести в порядок."

- Держу пари, что так оно и есть, - искренне ответил Грегор.

Затем Грегор вернулся в свою палатку, где разделся до туники и бриджей. Он держал свой длинный меч рядом на всякий случай, если ночью что-нибудь случится.

Постепенно погружаясь в беспокойный сон, Грегор вспомнил только что состоявшийся разговор со своей коллегой-женщиной.

Она не единственная, кому есть о чем подумать. Это был первый раз, когда она и я действительно открылись друг другу.

Может быть, Сандор был прав насчет того, что я женюсь на Северянке. Если так... полагаю, мне не нужно искать дальше. Потому что я честно не могу представить себе лучшего варианта, чем Дэйси. Даже если я отвечаю за всех высокородных девушек, которые только что родились или скоро родятся.

- А кто его знает? Она вполне могла чувствовать то же самое и по отношению ко мне. Может быть, в следующий раз, когда мы будем вместе сидеть у костра, я спрошу, каким был бы ее идеальный муж. Если я хоть немного похож на него, то мне повезло. Даже если по какой-то случайности это не так, по крайней мере, я буду знать достаточно, чтобы сформировать основу значимых и прочных отношений с Дейси.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 31**

Грегор тихо пополз вверх по склону, сжимая щит в левой руке. Оберин Мартелл и сладенький Раффорд крадучись двинулись рядом с ним. Оба мужчины были вооружены копьями, их фирменным оружием выбора.

Их вели на возвышенность Дольф и двое его людей. Как и его сын Шагга, сын Хольгера был двоевластен. В каждой руке он держал боевой топор. Несмотря на свою варварскую внешность и манеры, он двигался с молчаливостью и тонкостью профессионального убийцы.

Когда они добрались до вершины холма, шестеро мужчин присели на корточки и осторожно выглянули из-за края.

Как и предсказывал Гурн, внизу в долине располагался лагерь молочных змей. В лагере кипела бурная деятельность.

В этом лагере было не меньше шестидесяти молочных змей. Судя по тому, что видел Грегор, там не было ни женщин, ни детей. Это было к счастью; он все еще пытался избежать таких потерь, даже если они принадлежали к диким культурам.

Молочные змеи определенно были дикими. Какими бы нецивилизованными ни казались каменные вороны, молочные змеи были еще менее воспитанными. Каменные вороны, по крайней мере, имели некую форму общинного единства, которое держало их вместе. Грегор стал свидетелем общего отсутствия сотрудничества между молочными змеями.

Но даже в этом случае они казались довольно грозными воинами. Средняя молочная змея была немного больше и сильнее, чем средняя Ворона шторма, и они казались гораздо менее способными к рассуждению.

Это было очень рано утром. Большинство молочных змей только просыпались. Те, кто успел это сделать, разбирали палатки, точили мечи и седлали своих скакунов (во всяком случае, их было немного). Как ни странно, никто из них не нашел времени прервать свой пост.

- Похоже, они собираются уходить, - заметил Раффорд.

-Похоже, они очень спешат, - заметил Оберин.

- Молочные змеи планируют напасть на лагерь штормового Ворона, - объявил Дольф.

-Как ты можешь быть в этом уверен?- Спросил Грегор.

- Потому что Дольф знает молочных змей, - заметил кланник.

- Для меня этого вполне достаточно, - сухо пробормотал Грегор.

Они оставались на коленях еще несколько минут. За это время они постоянно переводили взгляд с лощины на окружающие ее холмы. Если они прищурятся достаточно близко, то смогут увидеть головы своих товарищей, выглядывающих из-за вершин этих холмов. Легионеры и каменные вороны окружили лагерь молочных змей со всех сторон.

- У нас все еще должен быть элемент неожиданности, - возразил Раффорд.

-На данный момент, - прокомментировал Оберин. - Он указал на восточные горы. В отдалении виднелась слабая дымка естественного света. - Солнце начинает подниматься над горизонтом."

- Мы нападем сейчас или вообще не нападем, - заявил Дольф.

Все пятеро повернулись к Грегору. Гурн отдал гору полный контроль над этой операцией. Остальные ждали его сигнала, чтобы вступить в бой с врагом.

Через несколько секунд Грегор опустил забрало шлема, вытащил из ножен длинный меч и приказал своим товарищам: "пусть они истекают кровью."

Затем он выпрямился во весь рост, высоко поднял меч и испустил ужасающий боевой клич.

Тут же Грегор и все его спутники выскочили из укрытия и бросились вниз, в лощину. Большинство из них издали свой собственный боевой клич, когда бросились вниз. Молочные змеи все еще пытались определить источник крика Грегора, когда на них набросились легионеры и каменные вороны.

Пространство было заполнено звуками стального удара о железо. Чаще всего сталь торжествовала над железом.

Грегор мельком увидел, как Оберин пронзает копьем закованного в доспехи воина-молочного змея. В нескольких метрах от него Бринден Талли в одиночку отбивался от трех других молочных змей.

Вскоре ни одна из молочных змей, которые до этого спали, уже не спала. Они схватились за оружие, выскочили из своих палаток и бросились в бой. Они очень быстро отреагировали на эту внезапную угрозу.

Один из вновь прибывших заметил Грегора и побежал к нему, размахивая тесаком. Грегор быстро поднял свое оружие, чтобы перехватить удар. Он парировал молочную змею в течение десяти секунд, изучая своего противника в поисках выхода. Затем он заметил слабое место в центре нагрудника молочного змея. Когда воин снова замахнулся на него, Грегор поймал свое оружие щитом, оттолкнул клинок в сторону и вонзил меч в середину груди молочного змея.

Грегор уже выхватил свой меч и перешел к следующему противнику, прежде чем первый из них рухнул на землю.

К нему быстро приблизилась молочная змея с длинным топором. Грегор мог легко противостоять его ударам. Стиль боя этой молочной змеи был слишком небрежным, чтобы рассматривать его как вызов. Когда воин откинулся назад, чтобы ударить Грегора сверху, Гора ударила его щитом в лицо и полоснула мечом по верхней части тела. Плечо молочного змея было практически оторвано от его шеи. Он громко зашипел и упал на грудь.

Не прошло и пяти секунд, как Грегор столкнулся с третьим противником. А этот размахивал копьем. Грегор провел достаточно времени, тренируясь с принцем Оберином, чтобы научиться уклоняться от атаки с копьем. Когда эта молочная змея добралась до Грегора, он направил свое оружие на массивного рыцаря. Грегор увернулся от удара и рубанул нападавшего по шее. Почти сразу же из разреза в горле молочной змеи начала сочиться кровь. Он выронил копье, схватился обеими руками за горло и повалился на спину.

Грегор убил трех человек меньше чем за минуту. Но никто из них не был вожаком лагеря. Как бы ни были неорганизованны молочные змеи, пока живы их вожди, у них есть хоть какой-то порядок. Как только лидеры падут, их подчиненные потеряют всякую дисциплину.

Грегор сам напросился на поиски начальника этого лагеря. Повсюду вокруг него люди сражались и умирали. Пробираясь через лагерь, Грегор обменялся ударами еще с двумя молочными змеями и быстро зарубил их всех.

Однако он был так поглощен поисками вожака лагеря, что не заметил еще одной молочной змеи, подкрадывающейся к нему сзади. У этого был огромный меч. Он был меньше ростом, проворнее и быстрее большинства своих соплеменников. Он украдкой приблизился к Грегору, стоявшему к нему спиной, и поднял свой огромный меч в воздух. Он уже собирался разрубить маленький видимый кусочек кожи между шлемом и плечевыми пластинами Грегора.

Грегору удалось краем глаза заметить нападавшего, и он поспешно развернулся навстречу новому противнику. Прямо перед тем, как молочная змея успела нанести удар, в непосредственной близости раздался хруст.

Горный кланник застыл в своей атакующей стойке с огромным мечом в воздухе. Грегор выставил свой щит перед туловищем, защищаясь, но в этой ситуации его щит был бесполезен. Как оказалось, таким же был и его меч.

Мгновение спустя кланник упал на колени, а затем рухнул ничком. Грегор понял, что в череп молочной змеи вонзился топор.

Когда он поднял глаза, то увидел владельца этого топора. Это была Дэйси. Она стояла над молочной змеей, вытянув вперед левую руку. Она держала свой меч в правой руке.

Грегор улыбнулся высокой девушке и с благодарностью сказал: "Спасибо."

- Не стоит благодарности, - заверил его Дэйси. Она наклонилась и выдернула свой топор из головы молочной змеи.

Грегор и Дэйси осторожно пробирались через лагерь. Вскоре они столкнулись с предводителем лагеря. Это был грозный гигант, вооруженный двумя незаконными мечами. Кроме того, в зубах у него был кинжал, которым он так же ловко владел.

Он только что в одиночку убил двух каменных Ворон, когда на него наткнулись Грегор и Дэйси. Он перевел взгляд на гору и девушку с Медвежьего острова. Он злобно зарычал и бросился на них. Двое воинов вождя бросились на помощь, прежде чем Грегор или Дэйси успели вступить с ним в бой.

Дэйси занялась новыми подчиненными, а Грегор занялся шефом полиции. Вождь оказался грозным противником, но он не мог тягаться с дисциплиной и грубой силой горы, на которой ехал.

Драка закончилась еще до того, как она началась. Менее чем через десять секунд после начала поединка Грегору удалось обезоружить лидера молочных змей достаточно долго, чтобы прыгнуть позади него и полоснуть его по шее. В результате ему перерезали горло сзади. Еще два дюйма-и он бы его обезглавил.

Его голова по-прежнему была привязана к телу. Но это не имело значения. Вождь молочных змей застонал от боли и рухнул на землю.

После того, как лидер молочных змей пал, битва была решена очень быстро. Это была ошеломляющая победа Легиона и каменных Ворон. Каждая из молочных змей пала в бою.

Конечно, силы Грегора не остались без потерь. Трое его латников погибли в этой стычке. К счастью, гурн, Дольф и Коратт выжили. Но восемь каменных Ворон погибли, включая Яггота.

Тем не менее, в общей сложности одиннадцать жертв не были разрушительными, учитывая семьдесят с лишним врагов, с которыми они столкнулись.

Пока щекотун и еще несколько человек с оружием ухаживали за ранеными, все остальные проверяли, действительно ли все молочные змеи мертвы.

В какой-то момент Грегор наткнулся на молочную змею с особым шлемом. Он быстро узнал его. Это был стандартный шлем, который носил стандартный солдат-Северянин. Его конструкция указывала, что это была самая современная версия руля. Он не мог быть подделан более пяти лет назад.

Это поразило любопытство Грегора. Он снял шлем с мертвой молочной змеи и огляделся в поисках единственной женщины в своем отряде. Увидев ее, он крикнул: "Эй, Дэйси."

Высокая девушка повернулась к массивному рыцарю, подошла к нему и спросила: "Да, Грегор?"

- Смотри, что я нашел, - сказал он, показывая ей шлем.

Дэйси взяла головной убор обеими руками и внимательно осмотрела его. Она приподняла бровь и заметила: "интересно…"

- Скажи мне, - попросил ее Грегор, - когда в последний раз Северянин пропадал в долине?"

Она потерла подбородок и подумала вслух: "Ну, Лорд Эддард был воспитан Лордом Джоном Арреном в Орлином Гнезде. Но он всегда отправлялся в долину морем из Белой гавани. Насколько мне известно, никто с севера не пользовался дорогой к кровавым воротам по меньшей мере лет пятьдесят."

-Тогда как это могло попасть сюда?- Поинтересовался Грегор.

-Я не знаю, - признался Дэйси, глядя вниз на шлем, - давайте посмотрим, сможем ли мы найти набор брони, с которым эта штука пошла."

Ни одна из упавших молочных змей не носила доспехов Северного образца. Однако Грегору и Дейси удалось найти палатку, которую молочные змеи использовали в качестве своего арсенала. Там они обнаружили большое разнообразие оружия и защитной одежды. Среди них были нагрудник, перчатки, сапоги, кольчуга и камзол-все северного происхождения. Нагрудник и кольчуга были слегка запачканы кровью; по-видимому, пятну было больше трех лет.

Очевидно, тот, кто носил эти доспехи, попал в засаду и был убит молочными змеями. Доспехи, должно быть, были впоследствии украдены ими.

Но если это произошло примерно четыре года назад…

Это не может быть...?

Грегор осторожно взял камзол и обшарил его карманы. Наружные карманы были пусты, но когда он обыскал внутренние карманы, то услышал звук, похожий на шелест бумаги.

Грегор сунул руку в самый глубокий карман и вытащил оттуда старый листок бумаги. Похоже, это было письмо. Печать еще не была сломана, но воск был отмечен серым лютоволком из дома Старков.

Так вот что случилось с всадником, которого отправили в долину.

Грегор сделал себе пометку принести это Оберину позже, когда они останутся вдвоем. Кроме того, он должен будет сообщить об этом всем остальным, кто был в Башне Радости, включая женщину, пославшую его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 32**

Дэйси стояла в метре позади Грегора, так что ей еще предстояло увидеть письмо. Она спросила его: "Ты что-нибудь нашел?"

Грегор поспешно спрятал нераспечатанное письмо Лианны в свою кольчугу, а затем произнес: "Нет, молочные змеи, должно быть, забрали все ценное."

На это Дэйси лишь кивнул в знак согласия и сказал: "Нам пора возвращаться к остальным."

- Хорошо, - только и сказал Грегор в ответ.

Грегор и Дэйси перегруппировались вместе с другими легионерами и каменными воронами. Там они обсудили остальную часть плана Грегора. Грегор повторил все это три раза, просто чтобы убедиться, что нет никакой путаницы.

Дольф и его воины остались в лагере. Избавившись от трупов, они облачились в фирменные одеяния молочных змей и выдавали себя за первобытных обитателей. По существу, каменные вороны должны были одурачить любого, кто проходил мимо – особенно других горных кланнеров – думая, что они были молочными змеями.

В то же время Грегор и его люди продолжили путь к кровавым воротам. Это заняло меньше суток, чтобы добраться туда.

До того, как он вступил в Легион Без Знамен, Бринден Талли некоторое время служил рыцарем Врат. Когда он ушел, его заменил Сир Гилвуд Хантер.

Сир Гилвуд все еще удерживал эту позицию, и он усердно охранял ворота.

Взвод Виктариона уже был там. Они находились там уже несколько дней и с нетерпением ждали прибытия взвода Грегора.

Когда они наконец встретились, Виктарион и его товарищи по команде громко выразили свое недовольство тем, что им пришлось пересечь сушу. Грегор предвидел эти жалобы, но просто проигнорировал их. В объединенном Вестеросе железнорожденным пришлось бы привыкать иногда ездить верхом, а не кататься на лодке.

С другой стороны, Виктарион выполнил свою главную задачу. Он успешно сопровождал Петира Бельиша всю дорогу от Галлтауна до кровавых ворот.

Это был первый – и единственный – раз, когда Грегор действительно встретил мизинца. Он был ниже среднего роста. Он посмотрел на Грегора так, как Тирион посмотрел бы на среднего роста человека. Он уже отрастил свою фирменную остроконечную бородку. Кроме того, у него явно отсутствовала растительность на лице.

В отличие от железных людей, Бельиш ни на что не жаловался. Однако у него была пара очень настороженных и недоверчивых глаз. Одно это говорило о многом в его характере. Глаза пристально следили за Грегором с явным недоверием.

Грегор небрежно подошел к молодому человеку и сказал ему тоном фальшивой вежливости: "Приветствую тебя, Лорд Петир."

- Привет, Лорд Грегор, - просто сказал Бельиш, скрестив руки на груди.

- Надеюсь, мы не заставили вас слишком долго ждать, - заметил Грегор.

-Ты этого не сделал, - заявил Бельиш, - но я хотел бы отправиться в путь как можно скорее."

-Как только мы немного отдохнем, - заверил ее Грегор.

К счастью для Грегора, никто за пределами Легиона не сопровождал Бейлиша до кровавых ворот. Он опасался, что кто-то из солдат, присягнувших на верность дому Бельцев, или несколько рыцарей Лорда Графтона могли присоединиться к отряду.

Не так-то просто было убедить мизинца отказаться от защиты людей, состоящих на его службе или в доме Графтона ... так или иначе, Аллард, Гарт и Осмунд справились с этой задачей, как они и обещали Грегору. Однако это еще больше усилило подозрения Бельцев, чем раньше.

Грегор позволил телохранителю Петира, Сиру Бертому Линдли, присоединиться к ним. Он чувствовал, что один человек не будет иметь никакого негативного значения. К тому же, если план Грегора будет выполнен правильно, то ему понадобится отдельный свидетель.

После двухчасового приема пищи и отдыха Грегор отдал приказ снова отправляться в путь. Он, Бельиш и все присутствующие легионеры отступили назад через окровавленные ворота и направились обратно по главной дороге.

Обратный путь на Запад прошел относительно спокойно. Во время их первого перехода взвод Грегора потратил время на то, чтобы убедиться, что у дороги нет других горных кланов. Они подтвердили, что никто, кроме каменных ворон и молочных змей (или "молочных змей"), не был в пределах досягаемости от дороги. Поэтому Грегор знал, что его компания не потерпит никаких задержек. Во всяком случае, никаких неожиданностей.

Когда они были уже на полпути к границе Речных земель, Петир подвел свою лошадь к лошади Грегора и попросил: "на пару слов, милорд?"

Грегор повернулся к коротышке и риторически спросил: "Чем могу помочь, милорд?"

-Есть одна вещь, которую я нахожу любопытной в этом приключении, - признался Бельиш, - почему мы путешествуем всю дорогу до Риверрана по сухопутному маршруту? Столько же времени – а возможно, и меньше – потребовалось бы Виктариону Грейджою, если бы он подобрал меня в Галлтауне, а затем доставил в другой приморский город. Разве его команда не могла отправить меня в солончаки или Мейденпул? На самом деле "железная победа" вполне могла направиться на север, к устью зеленой вилки, и следовать за трезубцем до самого Риверрана. Так зачем вообще понадобилось путешествовать по суше?"

Учитывая, насколько наблюдательными и проницательными были Бельцы в первоначальной Вселенной, Грегор уже рассматривал вероятность того, что Петир подвергнет сомнению их способ передвижения. Его теория была вполне обоснованной, учитывая, как Петир стал подозревать, почему они ехали в Риверран на одной лошади.

Грегору не нужно было придумывать сложное объяснение. Он просто сказал Мизинцу: "способ передвижения был по приказу короля. Он был очень конкретен в том, как мы должны были выполнять эту миссию. По какой-то причине он больше доверяет лошадям, чем кораблям."

Грегор подозревал, что успешная ложь Мизинцу сама по себе будет трудной задачей, но Бельский, казалось, проглотил ее. Он слегка пожал плечами и произнес: "честно говоря, я не удивлен. В конце концов, родители короля погибли в море. И он хорошо известен как воин. Кроме Железнорожденных, какой воин не любит лошадей?"

-Именно так, милорд, - согласился Грегор. - лично я думаю, что мы могли бы позволить себе встретить вас где-нибудь на северо-восточном побережье Краунленда. Порт в Речных Землях был бы еще лучше. Но это не мое дело-протестовать против приказов короля. Впрочем, вам не стоит беспокоиться. Лично я считаю, что лошади гораздо надежнее кораблей."

-В этом мы можем согласиться, милорд, - провозгласил Бертом Линдли из-за спины Петира Бельиша.

-По крайней мере, вид на суше гораздо более захватывающий, - вставил Оберин Мартелл, добавляя свои собственные мысли к разговору.

- Совершенно верно, - согласился Бринден Талли.

Здесь диалог более или менее прекратился. Пройдя еще несколько миль по дороге, Грегор поднял вверх руку. Все сразу же остановили своих лошадей.

-Что-то случилось, милорд?- Спросил дансен. Он репетировал эту фразу весь день, но, к счастью, она не звучала так, как будто ее репетировали.

-Здесь слишком тихо, - заявил Грегор, оглядываясь вокруг. - вчера здесь было полно звуков дикой природы. А теперь ... я ничего не слышу. Как будто все животные внезапно исчезли."

-Они могли мигрировать, - предположил Аллард Сиворт.

- Или... за ними охотились, - нервно предположил Гарт Хайтауэр.

Оба мужчины звучали вполне правдоподобно. Их доставки было достаточно, чтобы заставить Петира Бельиша и Бертома Линдли забеспокоиться.

-Но в этих горах никто не охотится, - возразила Лин Корбрэй. - Он сделал многозначительную паузу, а затем добавил: - За исключением ... …"

Грегор повернулся к нему лицом и закричал: "мечи!"

В течение следующих десяти секунд все в этой компании – за исключением Бельцев – обнажили мечи. У Петира не было кинжала. Конечно, у него никогда не было кинжала, вопреки тому, что он говорил Кейтилин в другой вселенной.

Похоже, бельиш немного успокоился, когда его окружили вооруженные солдаты. Однако, сам того не ведая, все это размахивающее оружием оружие не гарантировало бы ему безопасности. На самом деле, они сыграли свою роль в падении мизинца.

Грегор и каменные вороны решили использовать это место для подготовки ложного набега. Гора проинструктировала кланнеров ждать сигнала, прежде чем они начнут атаку. Вид и звук того, как легионеры дружно выхватывают оружие, был именно таким сигналом.

В тот момент, когда вся эта сталь была обнажена, каменные вороны выпрыгнули из своих укрытий и бросились вниз к дороге.

Грегор быстро поднял глаза вверх, изображая тревогу. Он крикнул с притворным удивлением: "молочные змеи!"

Дольф и другие каменные вороны все еще были замаскированы под молочных змей, так что обвинение было очень правдоподобным. Грегор оглянулся через плечо на Бертома Линдли. Рыцарь в шоке уставился на своих соплеменников. Грегори с трудом подавил желание улыбнуться. Когда позже его допрашивали, Сир Бертом всем рассказывал, что это молочные змеи устроили засаду на отряд Грегора.

Меньше чем через минуту "молочные змеи" добрались до легионеров. Грегор и его товарищи остались верхом, пока парировали удары кланнеров. Они должны были быстро управляться со своим оружием, чтобы их рутина казалась реалистичной.

Для Грегора это было вполне реально. Это было так же волнующе, как и настоящая битва, и это держало его всегда бдительным и осторожным.

Петир Бельиш сделал отчаянную попытку отступить от всего конфликта. Бертом Линдли попытался увести своего подопечного подальше от всех этих потасовок.

Но все их усилия были напрасны. Довольно скоро Бельцы и Сир Бертом были схвачены клановцами и стащены с коней.

Кланники были грубы с сиром Бертомом, но все, что они действительно сделали, это оглушили его. Они справились с этим, не причинив рыцарю никакого непоправимого вреда.

Белишу повезло меньше. После того, как его швырнули на землю, он был окружен Кораттом и несколькими другими каменными воронами. Каждый из них несколько раз ударил его ножом в каждую мыслимую часть тела. Грегор услышал пронзительный крик, когда горцы зарезали Бейлиша и убили его ножом.

Когда крик наконец стих, Грегор прокричал сквозь всю эту суматоху: "все чисто!"

При этом легионеры и каменные вороны в равной степени прекратили свои атаки. Кроме Сира Бертома, больше никто не пострадал. Единственной дополнительной жертвой стал Бельец.

Грегор направил свою лошадь рысью к тому месту, где упал мизинец. Его останки были искорежены почти до неузнаваемости. Но любой, кто знал Бельский язык, не перепутал бы его тело с чьим-то еще.

Гора улыбнулась своим соплеменникам и сказала им: "превосходно, друзья мои."

- Разве мы друзья, Человек-гора?- Резко сказал Дольф.

Грегор пожал плечами и прокомментировал: "партнеры по правосудию, вместо этого, возможно."

-Я мог бы привыкнуть к такой форме правосудия, - сухо заметил Осмунд Кеттлбек.

-Мы делаем свое дело, человек-гора, - вмешался Коратт, - и теперь ожидаем телегу со Сталью."

-Ты его получишь, - заверил его Грегор.

Грегор погрузил тело Бейлиша на одну из повозок с припасами. Он поместил бессознательное тело Сира Бертома на другое тело. После этого каменные вороны и легионеры снова двинулись на Запад.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 33**

Они держались вместе, пока не добрались до того места, где Грегор спрятал тележку со стальными доспехами и оружием. После того, как повозка была разгружена от всего своего содержимого, каменные вороны быстро завладели ими. После этого они попрощались и направились обратно в свое поселение. И снова у легионеров были те же самые номера, что и тогда, когда они покинули кровавые ворота. Единственная разница заключалась в том, что двое из их компании находились в другом состоянии бытия.

Легиону удалось пройти через Долину без каких-либо инцидентов с горными кланами. Даже после того, как они пересекли реку, они не оглядывались назад, пока горы не остались далеко позади. Но даже тогда они не остановились.

Грегор не дал им отдохнуть, пока они не миновали Близнецов. Когда они были почти в поле зрения шеи, они, наконец, остановились, чтобы разбить лагерь.

Грегор планировал лечь спать пораньше этой ночью. Это будет самая приятная ночь за долгое время, что он спал.

Однако, прежде чем лечь спать, он решил с кем-нибудь поговорить. В течение последних двух дней Грегор постоянно думал о чем-то гораздо более личном. Он решил отодвинуть его в сторону, пока не будет решена проблема мизинца. Теперь, когда это было так, он мог сосредоточиться на личном деле.

Поздним вечером, вскоре после ужина, Грегор отправился в палатку Дэйси Мормонта. Он легонько постучал по ее передней части.

Через мгновение Дэйси ответила: "Да?"

- А ты порядочный человек?- Спросил Грегор.

- Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом" приличный", - самоуверенно ответила она.

- Ты прилично выглядишь?- он уточнил с усмешкой, - в частности, достаточно презентабельно, чтобы вы столкнулись со мной?"

-Да, я тоже так думаю, - заявила она. - пошли в дом."

Грегор откинул полог и вошел в палатку.

Как офицер Легиона Без Знамен, Дэйси имел респектабельно большую палатку. Стол, пара стульев и маленькая кровать могли поместиться там, и это было так высоко, что даже Грегор мог стоять в нем, не пригибаясь. Он также был достаточно большим, чтобы вместить двух человек. Не то чтобы его размеры наводили Грегора на какие-то нечистые мысли.

Но нынешняя одежда Дэйси могла бы это сделать.

Девушка с Медвежьего острова как раз раздевалась перед сном. На ней были только свободные бриджи и корсет. Этот корсет очень отличался от того типа, который женщины обычно носили с платьями. Он был разработан специально для Дэйси, чтобы улучшить ее форму в боевых ситуациях.

Корсет был надежно завязан вокруг ее груди, но он также был с глубоким вырезом. Он очень красиво подчеркивал ее полные, округлые груди и подчеркивал ее женственные изгибы. Если бы он закончился на два дюйма ниже, соски Дэйси были бы выставлены напоказ.

- Это "презентабельно"?- Пробормотал Грегор, стараясь не рассмеяться. Или просто смотреть.

Дэйси ухмыльнулась и заметила: "Вы только что сказали, что я достаточно презентабельно выгляжу."

Грегор усмехнулся и с юмором пробормотал: "ясно, что слово "стыд" не входит в твой словарь."

Так уж получилось, что все, что носил тогда Грегор, - это кожаный камзол и пара брюк. Так что вряд ли он был одет во что-то большее, чем Дэйси. Но, по крайней мере, он носил достаточно одежды, чтобы выйти на улицу, не поворачивая головы.

Дэйси села на один из стульев у стола. - Она жестом предложила Грегору сесть на другой стул. Как только он это сделал, он посмотрел в сторону, как будто потерявшись в созерцании.

Он просто сидел и думал, как бы начать разговор. На этот раз он приехал в Дэйси не для того, чтобы обсуждать стратегию, планы сражений или планы тренировок. Вместо этого он будет говорить на более интимную тему.

Флирт никогда не был сильной стороной Грегора. Он был хорошо знаком с противоположным полом, но у него не очень хорошо получалось подбирать реплики.

В конце концов Грегор решил начать дискуссию с совершенно не связанной темы. Он сложил руки вместе и откровенно заявил: "Итак... это дело с мизинцем ... все прошло хорошо, не так ли?"

- Я так и скажу, - с улыбкой согласилась Дэйси.

Грегор посмотрел на нее и прошептал: "Скажи мне честно, как ты думаешь, мы поступили правильно?"

- А у тебя есть?- возразила она.

-Да, это так, - признался Грегор, - но я забочусь и о твоих мыслях тоже."

Дэйси кивнул и провозгласил: "Бейлиш обесчестил дочь великого Лорда, он манипулировал ею, чтобы повысить свой статус в мире, он продолжал бы делать это за счет тех, кто их окружает, и есть все шансы, что королевство пострадало бы из-за его жадности. Возможно, мы избавили королевство от многих мучений. Так что, да. Убийство Бельца было правильным поступком."

Грегор был рад узнать, что она с ним согласна. Мнения его коллег были очень значимы и важны для него. Он с интересом спросил: "А что бы ты сделал иначе?"

Дэйси ответил ему: "Ну, единственный способ, которым результат был бы лучше, - это если бы он не привел к жертвам с нашей стороны. Я знаю, что наши потери были минимальны, но они все равно были понесены. Вы потеряли троих своих воинов."

Грегор слегка нахмурился и пробормотал: Никто из них не входил в число моих старших офицеров, но они были хорошими людьми. У них было что-то, что делало каждого из них уникальным. Умрих всегда заставлял людей смеяться, Абберт был фантастическим лучником, и Майло никогда не колебался, чтобы утешить обиженного друга."

- Все желательные качества, - прокомментировал Дейси, - очень жаль, что им пришлось пасть в бою."

Грегор кивнул головой. Именно тогда он заметил возможность перейти к более чувственной теме. Он посмотрел на Дэйси и заявил: "по поводу битвы... у меня не было возможности должным образом выразить вам свою признательность за спасение моей жизни."

-Но вы же сказали "спасибо", - с юмором заметил Дэйси.

-На самом деле я хотел выразить свою признательность не только словами, - сообщил ей Грегор.

Она прислонилась к ее руке и спросила: "Как так?"

Затем Грегор наклонился вперед, нежно взял Дэйси за плечи и нежно поцеловал ее в обе щеки.

Девушка с Медвежьего острова была ошеломлена этим проявлением нежности, но она не отвергла ухаживаний Грегора.

-Я бы не возражала, если бы ты проявил подобную признательность, Грегор, - с улыбкой сказала ему Дейси, - но разве такое поведение обычно не свойственно женатым или помолвленным парам?"

-Это еще одна вещь, о которой я хотел поговорить с тобой, - просветил он ее. Он откинулся на спинку стула и вопросительно спросил: "Вы... участвуете в каких-либо потенциальных брачных контрактах?"

Обычно люди не задают вопросов такого личного характера, но Дэйси никогда не была из тех, кто уклоняется от вопросов, которые обычно носят частный характер.

Она сообщила горе: "я не тороплюсь выходить замуж. Тем не менее, моя мать предложила несколько возможных пар для меня."

- А те, что действительно выделялись?- С интересом спросил Грегор.

- Сначала она предложила старшего сына лорда Рикарда Карстарка, Гарриона, - задумчиво произнесла Дейси. Идея стать леди Кархолд действительно казалась привлекательной, но ничего определенного не было сделано. Моя мать также предложила Робетта Гловера, Робина Флинта и Уэндела Мандерли. На какое-то время она даже задумалась о Бенджене Старке. Затем он ушел и присоединился к Ночному Дозору. Ну и ладно. Старк, вероятно, слишком высок по статусу для Мормонта, в любом случае."

- Чушь собачья, - рассуждал Грегор, - Старки, может быть, и Великий Дом Севера, но твой дом столь же благороден и достоин похвалы. Говорить, что ты недостаточно хорош для Старка или кого-то еще, смешно."

- Ну что ж, спасибо вам за эти слова, - с благодарностью сказала Дэйси.

Грегор снова улыбнулся ей. Затем он спросил: "ваша мать когда-нибудь считала кого-то за пределами Севера?"

-Нет, - ответила медвежонка, - то есть пока нет."

-А как же ты?- А тебе никогда не приходила в голову мысль о женитьбе за пределами Севера? - спросил Грегор."

-Большую часть своей жизни-нет, - заявила Дэйси, - но недавно мне пришла в голову такая идея."

-А когда это было?- Спросил Грегор.

- Вскоре после того, как я записался в Легион, - пояснил Дэйси.

Грегору нетрудно было представить себе, кто или что посеяло эту мысль в голове Дэйси. До сих пор они говорили с некоторой степенью тонкости. Но ни Грегор, ни Дэйси не обманывали ни себя, ни друг друга.

Грегор медленно выдохнул и заметил: "как-то вечером я сказал тебе, что я буду рассматривать как идеальные характеристики для моей будущей невесты. А теперь, я бы хотел, чтобы вы сделали то же самое. Если бы вы могли сказать, каким будет ваш будущий жених, каким бы он был?"

Дэйси на минуту задумалась об этом. Затем она заявила: "Я бы хотела, чтобы он был сильным и твердым. Но ему не придется прибегать к насилию или угрозам, чтобы заставить людей следовать за ним и уважать его. Надеюсь, он также будет рациональным, разумным и умным. Я считал бы себя особенно удачливым, если бы он позволил мне продолжать обучение и сражаться рядом с ним и его солдатами. Я бы не хотела, чтобы он торопился заводить детей, но я определенно хочу, чтобы он был открыт для них тоже. Однако для меня самой важной особенностью является ... это…"

- Продолжай, - кивнул ей Грегор.

Дэйси тихо вздохнула и призналась: "это то же самое, что и у тебя. Для меня важнее всего не его статус или сила, а то, нравится ли я ему или нет. Я бы не хотела быть пойманной в браке без любви."

Тогда получается, что у нас есть преимущество .

Грегор ухмыльнулся и лукаво произнес: "Так уж случилось, что ты мне нравишься. На самом деле, очень много."

-Я это знаю, - сухо пробормотал Дэйси, - и ты мне нравишься. Но, конечно, я уже говорил вам об этом. Но даже так, я думал, что это будет очевидно. Я имею в виду, что мы уже называем друг друга по имени, не так ли, Грегор?"

- Да, это так, - подтвердила Гора. В палатке наступила долгая пауза. Большую часть времени Грегор провел, уставившись в стену. Наконец, он повернулся к высокой девушке и сказал ей: "Дэйси, я задам тебе очень личный вопрос. Я хочу, чтобы вы ответили на него с полной честностью."

- Ладно, - уступил Дэйси.

Последовала еще одна короткая пауза тишины, а затем Грегор повернулся к Дэйси, посмотрел ей в глаза и спросил, не мигая:"

Дэйси не сразу дал устный ответ. Должно быть, она предвидела этот вопрос. Тем не менее, она казалась удивленной этим. После неловкого молчания она мягко положила свои руки поверх рук Грегора и ответила ему: "честно говоря, я... я могу, Грегор. На самом деле ... я вижу себя с тобой лучше, чем любой другой мужчина в Вестеросе."

Широкая улыбка расплылась по лицу горы. Он взял руки Дэйси в свои и сказал: "Я чувствую то же самое к тебе, Дэйси. Большинство лордов могут быть довольны тем, что у них есть жена, которая будет верной и даст им наследников. Но я хотел бы иметь жену, которая была бы способна присоединиться к своему мужу на поле боя и сражаться рядом с ним. Мне также хотелось бы иметь ту, которая не боится высказывать свое мнение."

- Я всегда говорю то, что думаю, - заметила Дэйси.

-Я знаю, что ты так думаешь, - возразил Грегор. -Из того, что я узнала, я очень близка к твоему идеальному выбору мужа. Между тем, вы очень близки к моему идеальному выбору жены. Можно сказать, что мы с тобой идеально подходим друг другу. Так много, что я говорю, что мы должны что-то сделать с этим."

Дэйси склонила голову набок и внимательно спросила: "Ты просишь меня выйти за тебя замуж, Грегор?"

-Можно и так сказать, - возразил Грегор, - но я хочу, чтобы вы приняли мое предложение только в том случае, если вы действительно этого хотите."

Дэйси потребовалось всего несколько секунд, чтобы принять решение. Она посмотрела Грегору прямо в глаза и сказала: "Когда мы вернемся в Моут-Кейлин, я напишу маме. Я попрошу ее дать нам Свое благословение."

Грегор ухмыльнулся ей и заявил: "Я буду считать дни до встречи с ней."

Затем он наклонился вперед, нежно взял Дэйси за затылок и нежно прижался губами к ее губам. В ответ она закрыла глаза, положила руки на плечи Грегори и ответила на его поцелуй с истинной страстью Северянки, которой она и была.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 34**

Кроме этого единственного поцелуя, Грегор и Дейси не сделали ничего необычного. Во всяком случае, незамужняя высокородная пара, живущая по стандартам Вестероса, ничего бы не сделала. Если бы это была его первая жизнь, Грегор, возможно, предложил бы пойти немного дальше. Но он не хотел портить этот момент. Поэтому, оторвавшись от губ Дэйси, он пожелал ей спокойной ночи и вернулся в свою палатку. В ту ночь он уснул с широкой улыбкой на лице.

Двум взводам легионеров потребовалось чуть больше недели, чтобы добраться до рва Кейлин.

Часть экипажа "Виктариона" осталась на борту "железной Победы". После того, как их капитан и большинство его Железнорожденных сопроводили мизинца из Гуллтауна, остальные начали долгое путешествие обратно ко рву. Они проплыли вверх по ущелью и вошли в гавань Моат-Кейлин всего за два дня до того, как ее хозяин и его свита поднялись на дамбу.

Как только Легион полностью собрался, Грегор удалился в свою комнату и вызвал туда Дейси и Мейстера Кенника. Он сообщил мейстеру, что собирается отправить два письма. Первый будет отправлен в Королевскую Гавань, второй-на остров Медвежий.

Грегор диктовал то, что хотел сказать; Мейстер Кенник таким образом копировал его речь. В письме к медвежьему острову Дэйси усиленно помогал ему с диктовкой. И Грегор, и Дейси очень хорошо умели читать и писать. Они могли бы сами составить эти письма, но с тех пор, как Грегор достиг Высочества, ему стало легче поручать кому-то другому вести его послания.

Письмо в Королевскую Гавань было адресовано Роберту Баратеону. В нем Грегор сообщал королю о "неудаче" Легиона безопасно сопровождать Петира Бельиша через дикие районы долины. Он включил полный отчет о том, как они попали в засаду молочных змей. Он упомянул, что трое его людей погибли в том рейде вместе с Мизинцем, и подчеркнул, что Сир Бертом Линдли храбро сражался. Он также включил свои самые глубокие сожаления и извинения (ни одно из которых не было очень правдивым) о том, что подвел короля. Грегор не беспокоился, что Роберт или кто-то еще будет очень недоволен действиями Легиона. В конце концов, это был не первый случай, когда он не смог выполнить поставленную задачу. Кроме того, Бейлиш рассматривался только на роль лорда Харренхолла. Это была бы совсем другая история, если бы он уже был удостоен этого титула.

Письмо на Медвежий остров было короче, но гораздо важнее для Грегора и Дейси по целому ряду причин. Он адресовал его Мейдж Мормонт. Он знал, что в споре мормоны, как и большинство северян, предпочитают не ходить вокруг да около и сразу переходить к делу. Его связь с Дейси была тому доказательством. Так что вместо того, чтобы открыть письмо с неловким вступлением и описанием того, что побудило его написать в первую очередь, Грегор открыл его с приглашением для Леди Мейдж поехать в Моут-Кейлин и остаться в качестве его почетного гостя. Он также не был загадочным или неопределенным в своих причинах, по которым хотел, чтобы она пришла. Он прямо признался, что собирается взять ее дочь за руку. Дэйси не преминула упомянуть, что уже готова выйти за него замуж, и была очень рада такой перспективе; она просто хотела получить одобрение матери, прежде чем они продолжат путь.

Во время диктовки последнего письма Грегор заметил легкую ухмылку, появившуюся на лице Мейстера Кенника, когда гора впервые заявила, что он намерен жениться на Дэйси. Грегор легко мог себе представить почему. С тех пор как он впервые прибыл в Моут-Кейлин, члены его совета настойчиво советовали ему искать возможных кандидатов на роль невесты. Как и следовало ожидать, Мейстер был самым настойчивым и настойчивым. Теперь, когда его Лорд был в процессе подготовки брачного контракта, казалось, что его постоянные ругательства наконец-то закончились.

Перечитав письма, чтобы убедиться, что они были отформатированы именно так, как он их себе представлял, Грегор отправил их в Королевскую Гавань и на остров Медвежий. Затем он с нетерпением (и несколько нетерпеливо) ожидал ответа на оба вопроса.

Столица первой отправила ворона обратно. В своем последующем письме король выразил свое разочарование по поводу безвременной кончины мизинца. К счастью, Роберт не выглядел очень сердитым или недовольным действиями Легиона в долине. Это означало, что Грегор и его личная армия не потеряли лицо перед короной. Поскольку предполагаемые исполнители убийства Бельиша (молочные змеи) уже были наказаны, Роберт не собирался наказывать ни одну из вовлеченных сторон.

Сир Бертом Линдли уже убедился, что молочные змеи виновны в смерти его хозяина. Его показания в качестве нечлена легионера оказались чрезвычайно полезными для подтверждения достоверности истории, которую Грегор рассказал Роберту.

Петир Бельиш был последним из его рода, поэтому его замок на пальцах остался без лорда. Роберт отметил, что его рука находится в процессе исправления этого вопроса. Лорд Джон Аррен уже перечислил несколько идеальных кандидатур для нового лорда пальцев. Пока что самыми многообещающими претендентами были второй сын лорда Йона Ройса Робар и второй сын Леди Ани Уэйнвуд Доннел. Даже Сир Лин Корбрэй рассматривался на эту должность.

О жене лорда Джона не было сказано ни слова, но Грегор мог себе представить, что она была опустошена потерей подруги детства.- Грегор не был бессердечным, но он не испытывал особого сочувствия к горестям Лизы Аррен.

Грегор надеялся, что Леди Лиза в конце концов оправится после смерти Бейлиша. В конце концов, он манипулировал ею всего лишь пару лет, по сравнению с парой десятилетий в исходной Вселенной. Существовала большая вероятность, что она не была так сильно повреждена, как могла бы быть в конечном счете. Возможно, она даже была способна на то, чтобы с ней поспорили.

Если она не оправится от шока, вызванного убийством Петира, то Грегор не станет беспокоиться об этом. Горе Лизы было сугубо ее проблемой. Душевное и эмоциональное благополучие фанатичной младшей дочери лорда Хостера Талли было далеко не первым в списке забот Грегора. До тех пор, пока она не отравит своего мужа на этот раз – а это было маловероятно, учитывая, что сейчас рядом не было никого, кто мог бы ее уговорить, – Грегор будет просто держать ее подальше от своих мыслей.

Письмо от Роберта пришло примерно через десять дней после того, как Грегор отправил ворона в Королевскую Гавань.

Ворону, посланному на остров Медвежий, потребовалось всего четыре дня, чтобы получить ответ. Этот был очень краток; он содержал только два предложения:

Я еду в сторону рва. Ждите меня через поллуны.

Письмо было написано почерком мейстера с острова Медвежий, но Грегор и Дэйси не могли догадаться, кто продиктовал это письмо.

Грегор точно не знал, что делать с этим посланием. Все, что он знал наверняка, так это то, что мать женщины, на которой он хотел жениться, приезжает в Моот-Кейлин. Поскольку не было никаких дополнительных подробностей (таких как характер ее визита), это могло быть либо хорошей новостью, либо плохой новостью. Он почувствовал себя странно озадаченным.

Что же касается Дэйси, то ее это позабавило. Это было так похоже на ее мать-быть такой прямолинейной, краткой и двусмысленной в таком важном деле, как это. Поскольку она не казалась встревоженной, Грегор решил не волноваться из-за предстоящего приезда Мейдж Мормонт.

Грегор знал, что к этому времени Лорд Джеор Мормонт уже присоединился к Ночному Дозору. Итак, Джорах в настоящее время служил Лордом острова Медвежий. Обычно обязанность заключения брачных контрактов для других членов его семьи ложилась бы главным образом на плечи Джораха. Но дом Мормонтов всегда был чем-то странным на Севере; он был похож на Дорн в том смысле, что мужчины и женщины были равны во всем. Леди Мейдж взяла на себя организацию помолвок для всех своих дочерей. Что, естественно, включало и ее первенца. Она не втягивала своего племянника ни в какие переговоры.

Через восемь дней с севера показалась небольшая группа всадников. Дежурный стражник смог опознать их по знаменам. Они были вассалами дома Мормонтов. Впереди короткой колонны шла сама Леди Мейдж.

Как только ему сообщили об их приближении, Грегор отдал приказ открыть Северные ворота. К тому времени, как отряд с острова Медвежий добрался до рва, двери полностью раздвинулись, а опускная решетка полностью поднялась. Все они быстро поскакали в трюм. Как только все они оказались внутри, их отвели в конюшню. Спешившись, они отдали Конюхов на попечение своим лошадям.

К тому времени, когда отряд с острова Медвежий закончил выгружать свои пожитки, в окрестностях появились Грегор Клиган, Дэйси Мормонт и несколько высокопоставленных легионеров. Они вместе направились к конюшне.

По мере того как они приближались к вновь прибывшим, Грегор убеждал себя оставаться спокойным, хладнокровным и собранным. Первые впечатления означали все в Вестеросе, особенно на севере. И особенно когда имеешь дело с женщиной, которая, скорее всего, скоро станет его хорошей матерью.

Грегор уже не в первый раз встречался с родителями женщины, за которой ухаживал. Как бы то ни было, это будет первый раз в этой жизни.

У Грегори Уэлча было пять подружек, три из которых были среди шести женщин, с которыми он спал (остальные три были просто интрижками). Те двое, с которыми он не спал, были те самые, с которыми он был связан во время учебы в средней школе. Он встречался только с родителями двух своих бывших подружек. К счастью, обе пары сразу же прониклись к нему симпатией.

Это было одним из лучших качеств Грегора; он обладал врожденной способностью находить хорошие стороны почти у всех, кого встречал. В своей первой жизни он никогда не испытывал особых трудностей с тем, чтобы нравиться людям; Грегори Уэлч был очень харизматичным человеком.

Грегор Клиган, безусловно, был харизматичным по меркам Вестероса. Своими делами он завоевал любовь и уважение многих людей из всех девяти крупнейших регионов страны. Он все еще был далек от всеобщего обожания, но был уже на пути к этой цели. Но даже в этом случае его популярность мало что значила, если он не мог завоевать младшую сестру Жора Мормонта.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 35**

Когда Грегор и его спутники добрались до свиты с Медвежьего острова, гора преградила путь Мейдж Мормонт. Она внимательно посмотрела на него, но не сказала ни слова. Он сложил руки за спиной, слегка склонил голову и объявил: "от имени Легиона Без Знамен я официально приветствую вас в Моот-Кейлин, Миледи."

Леди Мейдж, казалось, была довольна искренностью и сердечностью, с которыми он представил ее. - А я-то думала, что вы будете приветствовать меня от имени кого-то еще, Лорд Грегор."

- Мама!- Сурово прошептал Дэйси. Она казалась немного ошарашенной, но на самом деле, она старалась не хихикать.

Мейдж Мормонт была грубой, крепкой женщиной. Она не разделяла пышных изгибов тела Дэйси, но ее руки и грудь были хорошо скованы мускулами. Она тоже была довольно высокой. Она была всего на дюйм или два ниже своей дочери.

Она уже перевалила за сороковые именины. Ее волосы уже начали приобретать оттенок легкой седины, под глазами появились мешки, а на щеках появились две морщинки.

Несмотря на явные признаки возраста, ее лицо говорило о том, что в молодости она была вполне привлекательна.

Как и ее дочь, и ее солдаты, Мейдж Мормонт носила много стали. Она носила меч на бедре, три кинжала на поясе и топор на спине.

После некоторого относительного затишья Грегор предложил: "не хотите ли взглянуть на ров, Миледи?"

-Я с севера, милорд, - лукаво заметила Леди Мейдж. - я уже видела Моут-Кейлин раньше. Однако я не видел его в таком состоянии. Так что, да, покажите мне, что вы с ним сделали."

Грегор кивнул в знак согласия.

Для приема Леди Мейдж уже были приготовлены комнаты. Грегор велел Сайласу Викари показать солдатам их комнаты. Пока они собирались устраиваться, Грегор и Дэйси устроили ее матери экскурсию по Моут-Кейлин. Она никогда не делала никаких комментариев по поводу различных улучшений и реконструкций, которые были сделаны во рву, но она определенно казалась впечатленной ими.

После экскурсии Мэгги попросила воспользоваться тренировочным двором. Она также спросила Грегора, будет ли он с ней драться. Не видя веской причины отказать ей, он согласился на ее просьбу.

Мейдж Мормонт оказалась такой же искусной воительницей, как и ее дочь. Она была вдвое старше Грегора и на фут ниже его, но чуть меньший рост делал ее гораздо быстрее и проворнее. Тем не менее, Грегор превосходно владел оружием, и хотя размеры и сила были далеко не всем, он еще раз доказал, что они действительно могут иметь значение.

Грегор и Мейдж провели вместе девять раундов. Он выиграл первую восьмерку, и последний раунд в конечном итоге вышел вничью. Это было главным образом потому, что ему втайне становилось скучно. Кроме Дэйси, у них не было зрителей на их дуэли. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Дэйси не знала, за кого болеть, поэтому во время поединков она хранила молчание.

Когда они подняли свои клинки, Мэгги сказала: "Я благодарю вас за это упражнение, милорд. Прошло уже немало времени с тех пор, как я встречался с достойным противником на ринге."

Она сделала ему комплимент. Одно это давало Грегору хоть какую-то надежду.

Большую часть дня Грегор провел с Дейси и Мейдж. Он все еще искал подходящий момент, чтобы обсудить возможность помолвки между ним и Дейси. Он ожидал, что Мейдж будет первой, кто заговорит об этом.

Странно, но в тот день эта тема даже не поднималась. Мэгги, казалось, гораздо больше интересовалась деятельностью Легиона без знамен, а также будущими планами Грегора по расширению и усилению Легиона.

Она никогда не говорила ни слова о браке или о чем-то подобном. Это было так, как будто эта концепция была абсолютно последней вещью в ее голове. К концу дня Грегор уже начал сомневаться, собирается ли Мэг вообще говорить на эту тему.

На следующее утро он обнаружил, что это так.

Грегор, как всегда, позавтракал в верхнем зале со своим советом и старшими офицерами. Мейдж Мормонт и ее солдаты присоединились к ним по приказу Грегора.

Сразу после окончания завтрака Леди Мейдж пришла к Грегору и попросила его о личной встрече. Он согласился, и она попросила Дэйси сопровождать их. Массивный рыцарь повел двух жителей Медвежьего острова к своему солару. Там Мейдж велела дочери подождать снаружи, пока она поговорит с горой внутри. Она заявила, что ей необходимо заранее поговорить с Грегором наедине. Дэйси не возражал.

Грегор придержал дверь открытой, чтобы Мейдж первой вошла в комнату. Как только она переступила порог, он последовал за ней. Войдя, он оглянулся на Дэйси. Она слегка улыбнулась и одними губами сказала ему: "Береги себя".

Закрыв дверь в солярий, Грегор увидел, что Мейдж уже сидит на одном из стульев перед его столом. Подойдя к своему креслу за столом, он любезно предложил: "не желаете ли вина, Миледи?"

-Обычно я никогда не отказываюсь от выпивки после завтрака,-ответила Мейдж, - но для этого мне лучше быть трезвой."

- Очень хорошо, - сказал Грегор. По своему опыту он знал, что многие северяне действительно были более приятными и приятными, когда напивались. Но они также были менее подвержены чувству и логике. Эта ситуация потребует использования логики вместо вежливости.

Устроившись в кресле, Грегор посмотрел на Леди Мейдж. После пяти секунд абсолютного молчания она прямо заявила: "Итак, Лорд Грегор, вы хотите жениться на моей дочери?"

-Именно так, моя госпожа, - ответила Гора.

Мейдж кивнула и спросила: "Могу я спросить, почему?"

-Причин много, - признался Грегор. - во-первых, это политика. Может быть, теперь я и вассал на Севере, но никто никогда не забудет, что я родом с Запада. Несмотря на мое переселение, я никогда не буду по-настоящему признан Северянином, пока не возьму себе Северную невесту. Тогда есть проблема, что мне на самом деле нужна невеста в любом случае. В конце концов, каждому лорду нужны наследники. Ваша дочь сильная, жизнерадостная, сострадательная, умная, и она так же предана дому Старков, как и вы. Я считаю, что она-моя лучшая перспектива."

Мейдж потерла подбородок, размышляя об этих замечаниях. Затем она заметила: "с политической и социальной точки зрения я бы согласилась. Этот брак будет выгоден и моему дому тоже. Ваши титулы Лорда Моут-Кейлина, Магистра Ордена короля Роберта и командира Легиона Без Знамен имеют большой престиж. Но вы не ищете ни меча, ни коня, милорд. Вы находитесь в поисках невесты. Мне не нравится, что ты считаешь мою дочь просто выбором, даже если она твой лучший выбор.'"

-Я совсем не так смотрю на нее, Миледи, - заверил ее Грегор. - я очень люблю вашу дочь. С тех пор как она записалась в Легион, у меня с ней установились тесные узы. Она бесценна как воин и как лидер. Вскоре я стал относиться к ней как к одной из своих самых близких подруг. В последнее время я стал видеть в ней нечто большее."

-Значит, Дэйси сказала мне правду, когда заявила, что у вас с ней есть чувства друг к другу?- Риторически спросила мейдж.

-Так и было, - подтвердил Грегор.

-Вы уже действовали в соответствии с этими чувствами?- Спросила мейдж, прищурившись, - Скажи мне правду. Я буду знать, если ты неискренен."

Грегор прямо признался: "две недели назад мы поцеловались. Один-единственный поцелуй. Ничего больше."

-Я нисколько не сомневаюсь в этом, - пробормотала Мейдж, - в конце концов, есть такая вещь, как целомудренный поцелуй."

- Именно это я и имел в виду, - заверил ее Грегор.

Мейдж снова кивнула. Затем она откинулась на спинку стула и спросила: "какую невесту вы хотели бы иметь? Более того, какой невестой ты хочешь видеть Дейси?"

-Единственное, чего я действительно хочу от нее, - это преданности, - признался Грегор. - я только жду, что она будет верна мне. Так же, как и я буду верен ей в свою очередь. Некоторые лорды могут отказаться от своих брачных обетов в минуту слабости, но я сильнее этого. Когда я даю обет, я чту его до конца."

-Значит, верность-это все, что тебе нужно?- Предположила мейдж.

-Нет, я тоже хочу, чтобы наш брак был славным и успешным, - возразил Грегор. - я не жду, что Дейси будет беспрекословно подчиняться всем моим приказам. Я знаю, что она ни в коем случае не покорная, и не жду от нее этого. На самом деле, именно ее свободная натура привлекла меня к ней."

Мейдж усмехнулась и пробормотала: "да, Дейси всегда была немного дикой. Даже я иногда не мог ее контролировать. Но не обольщайтесь: она любит и уважает меня так же, как и я ее."

-Я это знаю, - тихо пробормотал Грегор.

После еще одной паузы непрерывного молчания Мэг заявила: "хорошо, милорд. Вы убедили меня, что у вас есть веские причины, отличные причины и законные причины для того, чтобы жениться на моей дочери. А теперь скажите, что я дал свое согласие на то, чтобы брак состоялся. Давайте поразмышляем над тем, что бы вы сделали, чтобы этот союз длился вечно.

-И как же вы предполагаете, Леди Мейдж?- Поинтересовался Грегор.

- Предположим, что стоимость свадьбы довольно высока, - предположила Мейдж, - или предположим, что другие обстоятельства помешали бы ей состояться. Возможно, вам придется пожертвовать большим количеством денег или власти в этом процессе. И сколько же вы готовы пожертвовать, чтобы свадьба состоялась?"

-Я не могу себе представить, как одна свадьба может вызвать такие чрезвычайные трудности, - заметил Грегор, - но я согласен с вашей теорией. Если бы мы столкнулись с такими трудностями ... мы бы просто отложили свадьбу до тех пор, пока не нашли бы способ возместить эти потери или компенсировать их. Но я планирую ограничить, сколько я инвестирую в свадьбу. В конце концов, если я пожертвую слишком большой частью своего богатства или власти для собственной свадьбы, я также рискну потерять доверие к себе. Моя честность значит для меня гораздо больше, чем деньги или влияние. Используя так много из всех трех в свадьбе, я рисковал бы повредить своей репутации тоже. Это не сулит ничего хорошего ни мне, ни любому другому дому, в который я вступлю замуж."

Мейдж, казалось, была довольна этим аргументом. Она провозгласила: "очень хороший ответ, милорд. На севере свадьбы-это случайные дела. Так как вы не с севера, мы могли бы извинить немного экстравагантности для вашего. Но вы все равно должны сделать все очень просто."

-Я так и планирую, - сказал ей Грегор.

- Хорошо, - пробормотала Мейдж, - теперь предположим, что брак будет заключен с минимальными затратами, но после этого Дейси будет глубоко вовлечена в управление финансами вашего дома. Она, как правило, несет ответственность за деньги, но она может предложить некоторые сомнительные или кажущиеся эгоистичными предприятия. Сколько денег вы готовы потратить, чтобы сделать ее счастливой?"

-Мы с тобой оба знаем, что брак-это не то, чтобы содержать супругу в довольстве, - осторожно ответил Грегор. - конечно, я хотел бы, чтобы Дэйси была счастлива, но она не производит на меня впечатления женщины, которая сильно полагается на материальные блага ради удовольствия. Кроме того, если я откажусь от слишком многого ради нее, это будет означать, что Дейси является истинным главой дома, и не все верят в гендерное равенство, как я."

-Еще один разумный ответ, милорд, - одобрительно заметила Мейдж. - после того как вы поженитесь, будет ли Дэйси продолжать служить вместе с вами в Легионе? Или ты хочешь, чтобы она осталась в Моут-Кейлин до конца своих дней?"

-Она по-прежнему будет свободна идти, куда захочет, - твердо заявил Грегор. - в любое время, когда она захочет покататься верхом, ее лошадь будет доступна. И я никогда не откажу ей в праве владеть мечом. За исключением, пожалуй, тех случаев, когда она беременна в тяжелом состоянии. Я бы очень не хотел, чтобы она дралась, если бы она была на седьмом месяце беременности или даже больше. Но даже тогда я не стал бы требовать, чтобы она убрала меч в ножны. Я бы просто посоветовал ей отложить его до тех пор, пока ребенок не родится. Надеюсь, она не будет протестовать. Как только она восстановит свои силы, я сам верну ей меч."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 36**

Мэг была очень довольна этим ответом. Это было именно то, что она надеялась услышать, и Грегор имел в виду именно это. Через мгновение она отвела взгляд в сторону и пробормотала: - похоже, вы все объяснили, Лорд Грегор. Очевидно, вы знаете, что делаете. Ваши чувства к моей дочери верны, как и причины, по которым вы хотите жениться на ней. Этот союз действительно был бы полезен как для моего дома, так и для вашего. У вас двоих есть способность сделать этот брак радостным и успешным. Учитывая все это, у меня есть все основания дать вам свое благословение."

Услышав это, Грегор выжидающе наклонился вперед.

Через несколько секунд Мэйдж продолжила: "однако... прежде чем я это сделаю, нужно признать еще один последний фактор."

-А что это такое?- Спросил Грегор.

-Мне нужно знать, как далеко вы готовы зайти ради моей дочери, - заявила Мейдж. - все эти разговоры о жертвоприношениях-не просто предположения. Это напрямую связано с рассматриваемым вопросом."

-Как же так?- Спросил Грегор.

"В супружеской паре обоим партнерам часто приходится отказываться от некоторых вещей, - утверждала Мейдж. - так происходит с каждым Союзом. Даже если их брак будет счастливым и без трудностей, им придется иногда идти на компромисс. Всякий раз, когда они идут на компромисс, им приходится идти на собственные жертвы."

- Я... не могу спорить, - сказал Грегор, слегка пожав плечами, - но какое это имеет отношение? Есть ли жертва, которую ты хочешь, чтобы я принес?"

Мейдж сурово кивнула головой. Затем она вытащила один из своих кинжалов, схватила его за лезвие и протянула Грегору. Когда он медленно взял оружие за рукоять, Мейдж приказала ему: "Возьми этот кинжал ... и отрежь себе один палец."

Грегор почувствовал, как его охватывает шок и тревога. Он посмотрел на нее так, словно был уверен, что ослышался. Он сказал с беспокойством: "приходите еще?"

- Самые древние узы были связаны с кровавыми жертвоприношениями, - просветила его Мейдж. - обычно человек вскрывал руку или лицо клинком и предлагал пролитую кровь в знак согласия. Но в наши дни едва ли можно пройти три мили без того, чтобы кто-то другой не нанес тебе удар. Разрезание себя не означает так много, как раньше. Таким образом, вместо этого часто дается более постоянная жертва."

Грегор лишился дара речи. До сих пор он разговаривал с Леди Мейдж и обращался с ней исключительно вежливо. Теперь же он чувствовал себя гораздо менее сговорчивым. Он посмотрел на женщину с Медвежьего острова и сердито проворчал: "и что это вообще доказывает?"

-Это доказало бы, насколько серьезно ты относишься к этому браку, - резко сказала Мэг. - ты хочешь показать мне, как сильно хочешь жениться на моей дочери? Тогда сделай это. Откажись от маленькой частички себя, чтобы ты мог получить ее всю ."

-Дейси никогда не упоминала ничего подобного, - поспешно заметил Грегор.

- Вероятно, потому, что она надеялась избежать этого, - предположила Мейдж, - увы, я не стану этого делать. Это принципиальный вопрос, милорд. Теперь сделайте свой выбор. Вы выберете свою руку или руку Дэйси?"

Грегор уже был поражен самой мыслью об ампутации собственного пальца. Теперь ему даже не давали времени подумать над этим предложением. Мэг заставила его сделать правильный выбор прямо сейчас.

Гора с тревогой смотрела на кинжал. Он был очень острым и имел очень тонкий край. Одним быстрым взмахом меча он мог рассечь кости, кожу и мышцы насквозь. Кроме того, Грегор очень ловко управлялся с ножом. Он мог сделать очень чистый и точный надрез.

И все же мысль о потере придатка отнюдь не облегчала ему жизнь.

Он отчаянно думал о том, как обойти это затруднительное положение. Может быть, ему и не придется отсекать себе палец целиком. Может быть, Мэг удовлетворилась бы только одним сегментом его самого маленького пальца. Но он не мог спросить ее об этом, это был бы признак слабости.

Затем он вспомнил, что в этом мире существуют такие вещи, как протезирование. Возможно, он сумеет заменить потерянный палец маленьким металлическим стержнем. С другой стороны, даже если бы протез был сделан в форме настоящего пальца и двигался как один, это было бы просто заменой реальной вещи.

Он даже подумывал попросить Мейдж использовать кинжал для него. Но он быстро прогнал эту мысль из своей головы. Если бы он умолял кого-то другого сделать ужасное дело, которое он сам не хотел делать, это был бы огромный удар по его чести и порядочности.

Судя по всему, не было простого способа обойти эту дилемму. У него было только два реальных варианта: отрезать один из своих пальцев или умолять Мейдж не заставлять его делать эту операцию.

После минуты напряженного молчания Грегор наконец принял решение.

Он медленно поднял кинжал... и опустил его острие на поверхность стола. Он приземлился далеко от его другой руки.

Затем Грегор поднял глаза на Леди Мейдж Мормонт и неуверенно произнес: Я не могу ... искалечить себя."

Мейдж, казалось, была равнодушна к этому заявлению. Она сложила руки на груди и предположила: "так ты отказываешься принести жертву?"

-Да, я отказываюсь!- Но я не собираюсь отказываться от Дэйси, - горячо возразил Грегор. Я сделаю все, что угодно – я имею в виду, все, что угодно, – чтобы успокоить вас. Я прошу вас позволить мне доказать истинность этого утверждения с помощью некоторых других средств. Пожалуйста, не сомневайтесь во мне, когда я говорю, что люблю вашу дочь."

Мэгги не сразу отреагировала на это заявление. Прошло больше двух минут неприятного напряженного молчания, прежде чем она наконец открыла рот. Но когда она это сделала, то не сразу заговорила. Вместо этого она широко улыбнулась.

- Я знаю, что вы так думаете, Лорд Грегор. Я понял это через десять минут после нашей первой встречи. Я также знаю, что она тоже тебя любит. То, как вы двое смотрите друг на друга... это настоящая любовь. И я был бы дураком, если бы встал между тобой и ней."

Грегор склонил голову набок и пробормотал: "боюсь, я не понимаю."

-За это я не могу винить тебя, - заметила Мейдж. Она достала из стола свой кинжал и убрала его в ножны. Затем она открыла: "это все было испытанием. Я проверял вас, чтобы посмотреть, можно ли заставить вас отрезать палец без каких-либо возражений."

-Похоже, я потерпел неудачу, - мрачно пробормотал Грегор.

-О нет, - возразила Мейдж, все еще улыбаясь, - вы прошли."

Теперь Грегор совсем запутался. -Я так и сделал?"

-Если бы ты действительно отрубил себе палец, - объяснила мейдж, - ты бы выделил себя как одержимого, который сделает все, чтобы получить то, что он хочет, даже за ненужный счет своего собственного благополучия. Мало хорошего выходит из человека с таким складом ума. Например, некоторые утверждают, что истинный мотив Роберта Баратеона для начала восстания был результатом такого рода фиксации. Вот как сильно он тосковал по сестре моего господина. Если бы король не нашел счастья с Серсеей Ланнистер, Я бы опасался за королевство. С другой стороны, иметь Ланнистерскую Королеву тоже не очень идеально."

-Это справедливая оценка, - согласился Грегор, - во всех отношениях."

Мейдж снова кивнула и продолжила: – Я верю, что вы сделаете все возможное – в пределах разумного-чтобы защитить мою дочь. Если бы ситуация требовала этого, я уверен, что вы бы отдали свою жизнь за нее. Но если бы вы добровольно нанесли себе ущерб, чтобы завоевать ее, вы бы пересекли границу между любовью и увлечением. Сейчас это был бы всего лишь палец, но позже это могла быть рука или еще что похуже. Ваше физическое благополучие может быть не все, что было поставлено на карту. Ваше душевное благополучие тоже в конечном счете пострадает. Как только это случится, ты вскоре станешь такой же опасной для Дэйси, как и ты сам. Я никогда не позволю ей быть связанной с таким человеком."

Из Леди Мейдж в агентстве вышел бы отличный следователь.

И действительно, Грегор был поражен тем, как много размышлений и усилий приложила Мейдж Мормонт для этого испытания. Она применила урок продвинутой психологии – или того, что в его первой жизни было бы известно как продвинутая психология – чтобы определить характер отношений Грегора с Дейси. Она много значила для него, но он не был нездорово одурманен ею.

Очевидно, Мейдж желала только лучшего для своей дочери, и она пойдет на все, чтобы убедиться, что у Дейси нет ничего меньшего.

Грегор был немного раздражен тем, что его ввели в заблуждение, но он должен был смотреть фактам в лицо; он не мог оставаться впереди всех в Вестеросе. Во всяком случае, его встреча с Леди Мейдж дала благоприятный результат.

-Надеюсь, вы не держите на меня зла за то, что я обманула вас, милорд, - произнесла Мэгги с некоторой тревогой.

-Вовсе нет, - заверил ее Грегор. - хотел бы я сказать, что вижу все насквозь. Увы, не могу. Впервые за все время, я был полностью застигнут врасплох. Поэтому я приветствую вас, Миледи."

Мейдж снова ухмыльнулась и произнесла: "я знаю, что это должно было быть изнурительно; заставлять вас выбирать между рукой Дейси и частью вашей. Если бы вы наотрез отказались и заявили, что ни одна женщина не стоит того, чтобы потерять палец, Мы с Дэйси ушли бы в течение часа. Важно то, что вы колебались, прежде чем принять решение. Если бы ты действительно взмахнул этим кинжалом, я бы остановил твою руку до того, как лезвие коснулось твоей кожи. Вы все равно сохранили бы свою руку, но потеряли бы руку Дейси, но теперь, когда разум и инстинкт одержали победу над желанием, у вас будет и то, и другое. "

Это последнее замечание пробудило интерес Грегора. Он наклонился вперед и с тревогой сказал: "Так, значит, ты...?"

Прежде чем он успел закончить, Мейдж еще раз кивнула и заявила: "тебе больше не нужно доказывать свою правоту. Теперь я знаю, что Дэйси не мог сделать ничего лучше, чем тот человек, который был до меня. За это я приношу вам свои поздравления... а также свое благословение."

Грегор широко улыбнулся, встал, обошел вокруг стола и протянул руку женщине с Медвежьего острова. Она взяла его, и он энергично пожал ей руку. - Благодарю вас, леди Мейдж, - сказал он восторженно, но несколько профессионально. Клянусь тебе, ты никогда не пожалеешь об этом."

-Я заставлю вас сдержать слово, - заметила женщина с Медвежьего острова. Она поднялась на ноги, улыбнулась в ответ горе и сообщила ему: "я с нетерпением жду, чтобы назвать тебя моим сыном."

Он усмехнулся, подумав, что идея стать зятем Мейдж Мормонт и впрямь кажется ему привлекательной. Затем Грегор указал на дверь и прокомментировал: "на этой записке...?"

-Валяй, - сказала ему Мейдж, - если свадьба состоится, невеста обязательно должна об этом знать."

Грегор быстро подошел к двери и открыл ее. Как он и ожидал, Дэйси задержалась в коридоре. Если она и подслушала какой-то разговор между матерью и Грегором, то не подала виду. Грегор был совершенно уверен, что она избежала искушения подслушать их разговор.

Когда массивный рыцарь вышел в коридор, девушка с Медвежьего острова обратила свое внимание на него. Она казалась в равной степени взволнованной и встревоженной.

- Ну и что же?- с интересом спросила она.

-Заходи, - пригласил он ее.

Грегор вернулся в Солар, и Дэйси последовала за ним. Она подошла к Мейдж, взяла ее правую руку в обе свои и спросила нетерпеливо: "что ты решила, мама?"

Леди Мейдж Мормонт нежно улыбнулась дочери, свободной рукой погладила ее по щеке и сказала: "Я глубоко одобряю Лорда Грегора, моя дорогая. Я даю тебе свое благословение выйти за него замуж."

Дэйси была в восторге. Она снова повернулась к Грегору, бросилась к нему и нежно обняла. Держа ее на руках, Грегор посмотрел на мать своей невесты и жестом пригласил ее подойти к ним. Мейдж усмехнулась, подошла к парочке и тоже обняла ее.

Когда они наконец разошлись, Мейдж с любопытством спросила: "Когда ты собираешься жениться?"

- Как можно скорее, - ответил Дэйси.

Грегор имел в виду почти то же самое, но сначала он должен был объяснить некоторые факторы. - Я бы хотел, чтобы хоть кто-то из моей семьи присутствовал на этой церемонии. Им потребуется около двух недель, чтобы добраться от замка Клигана до рва Кейлин. Нам понадобится еще больше времени, чтобы спланировать саму церемонию. Я знаю, что норманны предпочитают скромные браки, но, как вам, без сомнения, известно, во рву Кейлин живут не только норманны. Вкусы и склонности других Вестеросов также следует признать."

-Я согласен, - заявил Дэйси, - даже если бы мы хотели, чтобы все было просто, наши товарищи-легионеры, вероятно, сделали бы гораздо большую проблему в этом деле, чем мы."

- Тут уж ничего не поделаешь, - заявила Мейдж. Она потерла висок и предложила :" учитывая все это ... как ты думаешь, свадьба может состояться самое большее в один лунный оборот?"

Грегор на мгновение задумался, а затем кивнул и заявил: "Это определенно выполнимо."

- Меня вполне устраивает лунный поворот, - согласилась Дэйси.

Мейдж хлопнула в ладоши и объявила: "да будет так. Церемония состоится через тридцать дней, начиная с сегодняшнего дня. Я останусь здесь, чтобы помочь тебе подготовиться к этому. Надеюсь, что в ближайшие недели мы будем очень часто видеться."

Я не знаю, радоваться этому или окаменеть.

Так или иначе, Грегор был вне себя от радости. Теперь, когда он получил благословение Леди Мейдж, ничто больше не могло разлучить его с Дейси. За один оборот Луны медведь должен был взобраться на гору.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 37**

Естественно, Грегор и Дейси были в восторге от предстоящей свадьбы. Как бы то ни было, они не хотели чрезмерно раздувать этот вопрос. Они предпочли бы, чтобы все было просто. На самом деле, если бы это было их решение, они просто провели бы небольшую, частную церемонию, на которой присутствовали бы только их семьи, их самые близкие друзья и их самые доверенные союзники.

Увы, по целому ряду причин скромная церемония была совершенно невозможна. Это можно было сделать только в том случае, если бы они каким-то образом скрыли информацию о своей помолвке от всех остальных во рву Кейлин. Если бы только они вдвоем знали об этом, это было бы возможно. Однако Леди Мейдж Мормонт не собиралась молчать об этом романе, к большому огорчению своей дочери и будущего Гудсона.

К счастью, вскоре Дэйси и Грегор решили, что могут смириться с роскошной свадьбой и что такое событие может быть действительно выгодно всем вовлеченным лицам. Они решили, что могут также дать своим товарищам-легионерам шанс разделить их радость, а также возможность отпраздновать это событие. Боги знали, что таких уже было немного.

Через час после того, как Леди Мейдж дала свое благословение, Грегор приказал штабу Моут-Кейлин и высшим офицерам Легиона Без Знамен собраться в главном дворе рва. Там они с Дейси стояли на возвышении, откуда открывался прекрасный вид на окрестности, и официально объявили о своей помолвке.

Неудивительно, что эта новость была встречена энергичными аплодисментами и аплодисментами. Как только Грегор и Дэйси спустились с помоста, они не пожалели времени, чтобы пожать руки всем, кто хотел лично поздравить их. И снова Оберин Мартелл хотел предложить ему нечто большее, чем простое рукопожатие. Он утверждал, что если они двое будут связаны вместе и никто другой на всю жизнь, то они могут также иметь некоторое "удовольствие" заранее. Как можно вежливее, но прямо Грегор и Дейси отклонили предложение Дорнийца. Хотя это и было" заманчиво", утверждали они.

Много раз в течение этого дня к Грегору и Дейси подходили солдаты Легиона и люди из соседних городов, которые также хотели поздравить их. Это включало в себя еще много рукопожатий. А также некоторое поднятие кувшинов и хлопки по спине. Грегор привык к такому вниманию, но Дэйси к нему совершенно не привыкла. Для нее все это было немного ошеломляюще. К счастью, он был в состоянии помочь ей выдержать это.

Ранним вечером Грегор велел Мейстеру Кеннику написать три письма: одно в Винтерфелл, одно в Королевскую Гавань и одно в замок Клигана. Он намеревался известить Эддарда Старка, Роберта Баратеона и Тарренса Клигана соответственно о своей свадьбе.

Теперь Эддард был сеньором Грегора, а семья Дейси была верным вассалом Старков целую вечность. По логике вещей, волчий лорд должен знать, в каких брачных контрактах участвовали его знаменосцы.

Роберта нужно было проинформировать по той же причине. Мало того, что он был королем, так еще и Грегор занимал очень видное место в Малом совете. Женившись на Северянке, Грегор укрепит владения короны.

Но больше всего о помолвке Грегору пришлось рассказать его собственной семье. Семья Дэйси скоро узнает об этом, как и любой другой Северный дом. Но если Роберт не решит рассказать обо всем королевстве (что было маловероятно), то вряд ли кто-нибудь из домов к югу от перешейка узнает о свадьбе без ведома Грегора. Тем не менее Грегор твердо решил, что на церемонии будут присутствовать некоторые из его родственников. Поэтому он отправил своего самого быстрого и выносливого ворона в замок своего отца.

В течение следующей недели Грегор получил ответ от всех трех сторон. Эддард Старк и Роберт Баратеон просто признали Союз дома Клиган из Моат-Кейлин с домом Мормонта с Медвежьего острова. Они также поздравили его, пожелав долгих лет счастья и крепкого здоровья.

Письмо из замка Клиган прислала мать Грегора, Леди Дэлия Клиган. Она выразила глубочайшую радость по поводу помолвки своего сына. По-видимому, она не могла должным образом передать на бумаге, насколько восторженной и гордой она была на самом деле.

Кроме того, Дэлиш сказала сыну, что его отец слишком занят другими делами, чтобы появиться на свадьбе, но поскольку она свободна, то приложит все усилия, чтобы быть там. Она утверждала, что к тому времени, как он получит ее письмо, она уже будет скакать на север в Моут-Кейлин. Она также упомянула, что привезет с собой Сандора и Эллин.

Грегор был в восторге от такого развития событий. Почти три года он не видел ни одного члена своей семьи. Он писал им по меньшей мере три раза в месяц, и они всегда отвечали ему, но кроме этого они почти не переписывались. Он обнаружил, что ужасно скучает по ним всем.

Вскоре Грегору пришло в голову, что, поскольку его мать и брат с сестрой путешествуют по суше, им придется пересечь Грин-форк. Он не мог себе представить, почему они решили перейти реку вброд, как это сделали он и его отряд, когда он впервые перебрался в ров Кейлин. Имея это в виду, единственный способ, которым они могли бы пройти во время свадьбы, был бы, если бы они использовали определенный мост. Этот конкретный мост был заражен ласками.

Грегор надеялся, что Уолдер Фрей не помешает его матери и братьям. Если бы покойный Лорд знал, что для него хорошо, он позволил бы им пройти без инцидентов.

Клиганы из Цитадели Клигана все еще были относительно незначительны по своему статусу. Таким образом, было маловероятно, что Уолдер Фрей попытается вымогать брачный контракт у Леди Дэлии. Несмотря на то, что ее старший сын был одним из самых влиятельных людей в Вестеросе, Клиганы Моат-Кейлин не имели никаких эксклюзивных связей с западными землями вне крови.

Как бы сильно Грегор ни ненавидел Уолдера Фрея и его перенаселенный дом, он не хотел давать старому хорьку повода напрасно таить на него злобу или обиду. Лорд Уолдер всегда предоставлял легионерам свободный проход, когда их услуги требовались где-нибудь к западу от трезубца. Но это было главным образом потому, что легион действовал в интересах короля, а также в интересах королевства. Все, кто не входил в Легион, обычно были вынуждены платить пошлину за доступ к мосту.

Кроме того, Грегор Клиган не был избавлен от непрекращающихся амбиций Уолдера расширить границы своего дома. За те три года, что он был лордом рва Кейлин и магистром Ордена, Грегор получил предложения о заключении ряда потенциальных брачных контрактов со всего Вестероса. Уолдер Фрей прислал больше, чем кто-либо другой. Грегор заверил всех остальных, что он обдумает их предложения. Он и об этом говорил Уолдеру, но на самом деле сжег все послания от лорда Фрея в своем камине. Конечно, Уолдер никогда об этом не знал, но Грегор мог себе представить, что он очень недоволен тем, что гора выбрала северную красоту вместо его некрасивых дочерей.

По счастливой случайности, когда Леди Дэлия прибыла к Близнецам, Уолдер Фрей решил (возможно, впервые за свою слишком долгую жизнь) проявить благородство и позволил ей и ее компании пересечь границу, не позвонив им. Грегор узнает об этом позже, а потом обязательно напишет короткое послание Лорду Уолдеру, поблагодарив его за то, что он был так "любезен" со своей семьей. Он сделал это в основном из чувства долга, а не из искренней благодарности.

Через две недели после оглашения брачного договора на Королевском тракте показалась небольшая группа всадников. На их знаменах было изображено изображение трех гончих на желтом поле. Символ клана Клиганов из Цитадели Клигана. Грегора тут же вызвали к южным воротам вместе с его невестой и ее матерью. Они издали наблюдали за приближающейся компанией.

Их вела сама Леди Дэлия Клиган. Она никогда особенно не любила верховую езду, но для того, чтобы правильно изобразить силу своего дома, она предпочла всю дорогу ехать верхом на лошади, а не сидеть в карете или фургоне. Так уж получилось, что она ехала на своем скакуне весьма грациозно.

Сандор и Эллин ехали по обе стороны от нее. Эллин сидела верхом на лошади средних размеров. Она любила верховую езду значительно больше, чем ее мать, но ей все еще не хватало уверенности, чтобы ездить на чем-то большем или более диком, чем лошадь.

С другой стороны, Сандор уже стал опытным наездником. Он сидел верхом на большом, свирепого вида черном боевом коне. Этот жеребец, должно быть, был молодым незнакомцем, Если нет, то он должен был быть либо его отцом, либо братом. Грегор сделал себе пометку предупредить Конюхов, чтобы они не забывали об этом животном.

Когда процессии Клиганов разрешили войти в ров, Грегор, Дэйси и Мейдж спустились во внутренний двор. Они встретились с его семьей в конюшне. Грегор успел вовремя предупредить Конюхов. Его выбор времени был безупречен; конюхи получили задание справиться с непослушным животным всего через несколько секунд.

Дэйси и ее мать почти так же страстно желали увидеть семью Грегора, как и он сам. Это было неудивительно, учитывая, что все они вскоре будут связаны законом. Во всяком случае, Грегор был слишком рад услужить им.

Грегор тепло поприветствовал свою семью. Он поцеловал мать в щеку, похлопал брата по спине и нежно обнял сестру. Они обменялись несколькими словами, в основном такими: "я так скучала по тебе."

После этого воссоединения он представил друг другу мормонов и других Клиганов. Они вшестером провели вместе весь день.

Невеста Грегора быстро прониклась симпатией к его младшим брату и сестре, а те-к ней. Интересно, что Сандор и Дэйси были примерно одного возраста. Они тоже были примерно одного роста. Грегор задумался, кто же из них будет лучшим воином.

Они, должно быть, задавались тем же вопросом. Около полудня они вдвоем сделали несколько кругов по тренировочному двору друг с другом. Грегор знал, чего ожидать от Дейси, но он уже три года не видел, чтобы Сандор дрался.

Очевидно, младший Клиган не пренебрегал учениями своего брата. Он практиковал их и значительно улучшил. Оказалось, что Сир Уоллис Пеклдон обучил его еще нескольким передовым приемам.

Оказалось, что Сандор и Дейси были не менее искусными бойцами, чем Грегор и Леди Мейдж. Это был интригующий результат. Если кто-то из них вступит в спарринг с его будущей тещей, Грегор технически узнает, были ли их навыки выше, ниже или равны ему.

Сандор был не единственным, кто изменился. За последние три года Эллин выросла больше, чем кто-либо из ее братьев. Она была самой высокой девочкой из десяти, которых Грегор когда-либо видел. Еще шесть дюймов, и она бы возвышалась над Леди Дэлией. Ее женственные черты тоже начали проявляться. У нее по-прежнему было детское лицо, но тело ребенка ей осталось недолго.

Хотя он был рад предстоящему превращению своей сестры в женщину, Грегори был немного ошеломлен тем, что это произошло так рано в ее жизни. Это могло быть просто продуктом ее генетики Клегана, но все же…

Почему все так чертовски рано развиваются в этой вселенной?

Его нельзя было винить за то, что он так думает. Еще со времен первой книги он заметил, что дети во франшизе растут очень быстро. Дени вышла замуж в тринадцать лет, забеременела в четырнадцать. Джон присоединился к Ночному Дозору в четырнадцать лет. Робб был коронован королем Севера в пятнадцать лет. Санса пьет свою лунную кровь в двенадцать лет. Арья убивает мальчика в девять лет. Бран способен подняться на башню в семь часов.

С другой стороны , чтобы выжить в таком мире, как этот, дети должны были бы взрослеть быстрее, чем в первой жизни Грегора. Так что, возможно, в их раннем взрослении было больше реализма, чем казалось вначале. Так уж вышло, что Дейси еще не исполнилось и семнадцати. Но во всех отношениях, кроме возраста, она уже была женщиной.

За две недели до того, как семья Грегора прибыла в Моут-Кейлин, Леди Мейдж Мормонт взяла на себя все приготовления к свадьбе. Через две недели Леди Дэлия оказала ей большую помощь. Обе женщины взвалили на себя это бремя в равных количествах.

Еда и питье не были главными проблемами. Ров Кейлин был снабжен достаточно хорошо, чтобы кормить армию на регулярной основе (и делал это). Конечно, им понадобится больше, чем стандартный рацион Легиона, чтобы удовлетворить потребности свадебных гостей. К счастью, во рву хранилось достаточно провизии, чтобы нынешним обитателям хватило на целое десятилетие. Кроме того, многие из гостей будут приносить на праздник свои собственные блюда.

Предоставление жилья для всех гостей было немного более сложным. К этому времени одиннадцать башен рва были восстановлены, и общее число их возросло до четырнадцати. Тем не менее, большинство новых комнат в настоящее время занимали легионеры. Либо кому-то из них придется делить жилье, либо гостям придется поселиться в городах или разбить лагерь за стенами города. Было сочтено невежливым заставлять гостя спать на улице, поэтому Мейдж и Дэлия склонились к первому варианту.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 38**

Декорации и развлечения были относительно скромными. Знамена дома Мормонт и дома Клиган (оба они) будут висеть на многих стенах. Кроме того, они повесят несколько изысканных гобеленов. Кроме того, несколько десятков певцов предложили обеспечить музыкальное сопровождение для праздника. Побеседовав с ними, Дэлия и Мейдж выбрали пятерых самых талантливых из двадцати и наняли их специально для этого случая.

Самой сложной деталью была сама церемония. В частности, в какой вере это будет сделано.

Как и все северные семьи (за исключением дома Мандерли из Белой гавани), мормоны были преданными последователями Древних Богов. Однако Грегор Клиган был воспитан в духе веры в Новых Богов. Несмотря на перемещение горы на север, он все еще практиковал свою веру в Семерых. По крайней мере, публично. Наедине ... он никогда по-настоящему не следил за ними.

Хотя Грегор был признанным приверженцем этой веры, он никогда по-настоящему не признавался себе в ее существовании. Для него самой трудной вещью в этом мире были все различные религии. Конечно, он понимал, что религия всегда будет чувствительным предметом в любом мире.

В своей предыдущей жизни Грегори Уэлч был католиком, но он все еще принимал и уважал все другие религии и тех, кто их практиковал, а также атеистов. Всю начальную, среднюю и среднюю школу он твердо верил в религию своей семьи. После того, как он уехал из дома, чтобы начать учиться в колледже, его убеждения начали уменьшаться. Пребывание в новой среде, безусловно, оказало такое воздействие на людей.

В последние годы своей жизни Грегори считал себя скорее агностиком. Ему по-прежнему нравилась идея высшей силы, но он больше верил в науку и открытия. И все же в глубине души он никогда не терял веры.

Грегор не был уверен, верит ли он еще в Бога в этой жизни. В любом случае, какое-то божественное существо должно было нести ответственность за то, что он попал в эту вселенную. Потому что если не это, то кто или что еще могло быть ответственно?

Строго говоря, если бы в этом мире и существовал бог, то это, скорее всего, был бы сам Джордж Р. Р. Мартин. Имея это в виду, Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс, возможно, были меньшими богами.

Независимо от того, кто был настоящим Богом или богами, Грегор был просто рад, что они позволили ему заключить союз с кем-то таким чудесным, как Дэйси Мормонт.

Обсудив этот вопрос со своими матерями, Грегор и Дейси решили устроить церемонию, в которой смешались бы обе их веры. Она будет проводиться септоном, но пройдет перед сердцевинным деревом. Таким образом, брак будет законным как в глазах Старых Богов, так и в глазах новых.

В первый же год своего пребывания во рву Кейлин Грегор планировал подарить этому рву Богорощу. Вырастить его естественным путем было бы невозможно. Поэтому Грегор приказал группе северных легионеров отправиться на остров ликов и выкорчевать группу чардревых деревьев. Затем деревья были пересажены в восточной части рва. Одним из них было вполне взрослое сердцевинное дерево.

Чтобы провести церемонию должным образом, Грегору понадобится плащ с гербом и цветами его дома. Очевидно, он не мог воспользоваться плащом, который Сир Тарренс набросил на плечи Леди Дэлии во время их собственной свадьбы. Этот плащ принадлежал Клиганам из замка Клигана.

Дэлия Клиган нашла время сшить новый плащ для своего первенца. Он мог бы нанять целую бригаду швей для этой работы, но его мать настояла на том, чтобы сделать это самой.

Леди Дэлия начала с большого куска пурпурной ткани (пурпурный цвет символизировал процветание. По этой причине Грегор приспособил его к официальному цвету своего собственного дома). Соорудив из этого материала плащ, Дэлия пришила к нему сзади изображение Большой Горы. Она воспроизвела изображение точно так, как оно появилось на знаменах Грегора, вплоть до девяти маленьких фигурок у подножия горы.

Конечный продукт был абсолютно ошеломляющим. Он потратил целых десять минут, восхваляя работу своей матери. При виде плаща Грегор с тоской подумал о том мгновении, когда он накинет его на плечи Дэйси.

Наконец настал долгожданный день.

На свадьбу приехали пятьсот гостей. Божий лес во рву Кейлин был достаточно велик, чтобы вместить восемьдесят из них. Так что единственными, кто присутствовал на самой церемонии, были члены семьи, близкие друзья и высокопоставленные легионеры. Именно этого Грегор и Дэйси хотели бы в первую очередь.

Ранним вечером эти восемьдесят человек собрались в Богороще рва. Там не было места для стульев,так что все должны были стоять. К счастью, никто не удосужился это сделать.

Гости стояли двумя группами, состоящими из восьми рядов по пять человек. Все они стояли лицом к сердцевинному дереву.

Грегор стоял прямо перед сердцевинным деревом. Он выглядел очень похожим на Господа,каким и был.

Он был свежевымыт и чисто выбрит. Его обычный запах пота сменился запахом мыла.

Он был одет в дублет из вареной кожи, который носил поверх простой белой туники. Они были дополнены парой накрахмаленных шерстяных бриджей и его самой официальной парой сапог. Вся его одежда была слегка окрашена в фиолетовый цвет. На плечах у него свободно болтался плащ, сшитый его матерью. Плащ дома Клиган из рва Кейлин.

Рядом с Грегором стояли еще двое мужчин. Одним из них был септон Моут-Кейлин, Септон Норвин. Он был министром этой церемонии. Он стоял впереди и немного справа от Грегора.

Другой человек стоял напротив горы. Этот человек был почти одного роста с Грегором и на одиннадцать лет старше его. Он был одет в основном в зеленое, и на его собственном камзоле был герб его дома. Знак изображал медведя, стоящего на задних лапах с оскаленными когтями и клыками. Это был лорд Джора Мормонт с Медвежьего острова.

Как глава Дома Мормонтов, именно Джора должен был выдать Дейси.

Он был не единственным жителем Нью-Медвежьего острова, присутствовавшим на церемонии. Леди Мейдж привела на церемонию и других своих дочерей – Элисану, лиру и Джореллу. Они все сидели в самом первом ряду с левой стороны. Леди Дэлия, Сандор и Эллин тоже сидели в первом ряду справа.

Первая жена Джораха, Леди Блинда из дома Гловеров, была еще жива, но слишком больна, чтобы путешествовать. Поэтому она осталась на Медвежьем острове. Грегор был очень внимателен. В конце концов, он знал, что дни Блинды Мормонт сочтены.

Грегор стоял на месте, тревожно постукивая кончиками пальцев. Любой мог ясно видеть, что он очень хочет, чтобы церемония началась.

В его прошлой жизни некоторые из женатых друзей Грегора струсили в день их свадьбы. Он знал, что люди в этом мире могут испытывать те же самые опасения. Некоторые из них, казалось, были довольны единством брака сначала, но когда они действительно добрались до алтаря, величина их обязательства полностью утонула.

До сих пор Грегор избегал подобных переживаний. И все же он испытывал те же самые чувства, что и любой добросовестный жених. Сделает ли он Дэйси счастливой? Будет ли он счастлив? Смогут ли они вместе вырастить крепкую, здоровую семью? Переживет ли их брак грядущие испытания?

Когда он подумал об этом внимательно, Грегор не смог удержаться от насмешки. С тех пор как он впервые пришел в этот мир, его главной заботой было сохранить королевство и спасти как можно больше людей. Теперь же он беспокоился о своей способности быть хорошим мужем. Теперь он действительно был полноценным жителем Вестероса.

Хотя здесь было еще восемьдесят человек, жених чувствовал себя странно одиноким.

Это чувство исчезло через десять минут, когда наконец прибыла невеста.

Дэйси вошла в Богорощу вместе с матерью. Когда Грегор впервые взглянул на нее, он действительно почувствовал, как его глаза расширились. Она была воплощением красоты.

Девушка с Медвежьего острова редко носила платья. Она сделала исключение для свадьбы. И какое же это было исключение.

Платье Дэйси было сшито тремя лучшими портнихами Вестероса. Оно было сделано из изысканного Мирийского кружева и Лизенского шелка. Подол платья доходил ей до самых щиколоток. На лифе платья был вышит небольшой узор из бурых медведей. Цвет платья был смесью многих оттенков зеленого. На Дейси был зеленый плащ дома Мормонтов, накинутый на ее собственные плечи.

Ее длинные черные волосы были уложены в традиционном северном стиле. В одних местах она была заплетена в косички, в других-гладкая. На ее обычно бледном лице не было заметно ни единого изъяна.

Когда она шла по проходу, все глаза были устремлены на Дэйси, особенно на Грегора.

Она выглядит так же потрясающе в платье, как и в доспехах.

Леди Мейдж Мормонт проводила свою старшую дочь до самого сердца-дерева. Затем она легонько поцеловала Дейси в лоб и пошла к остальным дочерям, чтобы присоединиться к их собранию.

Грегор слегка улыбнулся Дэйси, когда она подошла к нему. Она улыбнулась в ответ и встала рядом с Джорахом.

Как только все головы повернулись к Норвину, септон прочистил горло и произнес: "Кто идет перед богами?"

Дэйси сделала шаг вперед, сложила руки под плащом и ответила: "я, Дэйси из дома Мормонтов, леди с острова Медвежий."

Затем септон Норвин взглянул на самого высокого человека и заявил: "Кто пришел за ней?"

- Я, Грегор из дома Клиган, Лорд Моат-Кейлин и магистр ордена, - Грегор пристально посмотрел на старика сверху вниз."

Затем септон снова посмотрел на невесту и спросил: "Кто же ее отдает?"

- Я, Джорах из дома Мормонтов, Лорд Медвежьего острова, твердо объявил Джорах."

Септон Норвин кивнул и сказал Грегору: "теперь ты можешь накинуть плащ на Леди Дейси и взять ее под свою защиту."

Дэйси посмотрела на Джораха. Медвежий лорд ухмыльнулся своей кузине и быстро снял с ее плеч плащ дома Мормонтов. Это был момент, когда она была официально освобождена из-под защиты своего дома.

Повернувшись спиной к Грегору, Гора приблизилась к его невесте, стянула с его плеч плащ дома Клиган и осторожно накинула его на плечи Дэйси, после чего он взял ее за руку, и они вдвоем подошли к септону Норвину.

Норвин достал длинную ленту, выкрашенную в зеленый и фиолетовый цвета. Он обернул его вокруг Соединенных рук пары. После этого он взял их руки в свои и провозгласил: "в глазах старых богов и новых я запечатываю эти две души, связывая их как одну. Сейчас и навсегда."

Развязав ленту, Септон Норвин отступил назад и приказал им: "смотрите друг на друга и произносите слова."

Грегор и Дейси повернулись лицом друг к другу и мягко пожали друг другу руки. С едва заметной улыбкой на губах она торжественно поклялась: "я принадлежу ему, а он-мне, с этого дня и до конца моих дней."

Он мягко улыбнулся ей и заявил со всей уверенностью, на какую был способен: "я принадлежу ей, а она-мне, с этого дня и до конца моих дней."

При этих словах Септон поднял руки и объявил: "да будет известно, что Дэйси из дома Мормонт и Грегор из дома Клиган-одна плоть, одно сердце, одна душа, ныне и вовеки. Да будет проклят тот, кто попытается разорвать их на части."

Норвин опустил руки и безмолвно жестом показал паре, чтобы они завершили свои клятвы. Никто из них больше не нуждался в ободрении.

-Этим поцелуем Я клянусь в своей любви, - признался Грегор. Он медленно наклонился вперед, закрыл глаза и прижался губами к губам Дэйси, вложив в этот поцелуй всю свою любовь. Она тоже закрыла глаза и поцеловала его в ответ с такой же любовью.

Все собравшиеся вокруг них разразились восторженными аплодисментами. Аплодисменты в Богороще были такими громкими, что почти оглушали.

Когда Грегор и Дэйси наконец разошлись, они повернулись к присутствующим и улыбнулись им сверху вниз. Грегор взял левую руку Дейси в правую, и они вместе пошли по проходу к выходу из богорощи. Все это время они держали свои соединенные руки высоко 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/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 39**

Сразу после церемонии начался свадебный пир.

Ни в одной из башен рва не было достаточно больших комнат, чтобы вместить все пятьсот гостей. Внутренний двор также был недостаточно велик. Так что пир проходил сразу за северными воротами крепости. Там не было недостатка в пространстве. Со всех сторон лагеря были расставлены часовые, так что не было никакой угрозы нежелательной компании или помех.

В центре пиршественного зала был воздвигнут помост. Грегор и Дэйси заняли почетные места. Его семья сидела справа от них, ее-слева. Другие места были заняты их близкими друзьями и высшими офицерами Легиона Без Знамен, такими как Герион Ланнистер и Оберин Мартелл.

На пиру было подано четыре блюда. Все они состояли в основном из блюд Северного или западного происхождения. Однако каждое блюдо включало в себя несколько небольших блюд из других семи регионов Вестероса. Так что была еда, которую каждый найдет привлекательной.

Тем не менее, многие из присутствующих были склонны попробовать некоторые блюда из-за пределов своей Родины. В тот вечер было очень много общих вкусов. Лорд Грегор был доволен этим; это был знак того, что объединение Вестероса продолжается. Сейчас он просто менял привычки людей в еде, но это все еще был шаг в правильном направлении.

Было произнесено много тостов, и больше всего-за Грегора и Дейси.

Кроме того, было спето много песен. Среди них были медведь и прекрасная дева . Когда играли на свадьбе, заглавными персонажами, как правило, должны были быть жених и невеста соответственно. По иронии судьбы, невеста была обоими персонажами в этом сценарии.

Эта песня и несколько других классических песен были исполнены на празднике. Там было также несколько оригинальных произведений. Хэмиш-арфист выполнил работу под названием "Наводнение, которого никогда не было".

Насколько мог судить Грегор, эта песня была о разграблении Королевской Гавани и о том, как он в одиночку предотвратил ее превращение в бойню. Можно было бы почти классифицировать его как продолжение дождей Кастамера . Но в то время как эта песня была основана на отчаянии и страхе, наводнение, которое никогда не было, имело гораздо более возвышенную тему. Это была по сути своего рода похвала, предназначенная для того, чтобы лелеять деяния Грегора в конце Восстания Роберта.

Позже Бетани ловкие пальчики и Эймон Костейн исполнили дуэт, который сочинили вместе. Она называлась "Медведь, который бродил по горам". Это была песня о том, как Грегор сформировал самую эффективную боевую силу в недавней истории Вестероса, но сам он был неполным, пока Дэйси не завербовался в Легион. В то же время это означало, что Дэйси получила такое же удовлетворение от совместной работы с Грегором. По его мнению (как и ее), это была довольно точная оценка.

Некоторые тексты песен о некоторых событиях были преувеличены, но Грегор, Дейси и все присутствующие находили их трогательными и приятными одновременно. Бетани и Эйемон получили свою личную благодарность за то, что написали этот номер, и в конечном итоге они покинут Моут-Кейлин с гораздо большим количеством монет, чем когда они прибыли.

После того как было подано четвертое и последнее блюдо, Грейтджон Умбер поднялся со стула, поднял свой кубок в воздух и громко крикнул:"

На этом месте в парке воцарилась полная тишина. Все дружно повернулись к помосту. Грегор и Дейси были в центре внимания всю ночь, и до сих пор это было приятно. Теперь они оба чувствовали какое-то желание раствориться в воздухе.

Постельные церемонии не были обычным делом на севере. Однако Грегор был родом с юга, и церемония бракосочетания была устроена так, чтобы почтить Новых Богов не меньше, чем старых. Так что вариант постельной церемонии не был исключен.

Грегор еще не объявил официально, состоится ли церемония бракосочетания перед праздником. Теперь ему придется принять решение.

Гора повернулась к своей новой жене и прошептала: "Если ты хочешь, мы можем отказаться от церемонии бракосочетания. Мне бы очень не хотелось, чтобы тебе было так неудобно."

Несколько секунд Дэйси сидела в задумчивости. Затем она пожала плечами и пробормотала: "все в хорошем настроении. Я нахожу, что так гораздо приятнее. Так что мы вполне можем дать им что-то, чтобы оживить их дух."

-А ты уверен?- Поинтересовался Грегор.

- Да, - ответил Дэйси. Затем она злобно усмехнулась, сунула руку за спинку стула и вытащила один из своих кинжалов. Она взвесила его в руке и предложила: "но на всякий случай мы можем "управлять" их действиями."

Грегор ухмыльнулся этой идее. Он вытащил один из своих собственных кинжалов, встал и провозгласил: "Я даю свое согласие на то, чтобы церемония бракосочетания началась."

Из зала раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. Несколько гостей начали подниматься со своих мест.

- Но... - поспешно вставил Грегор. Это заставило всех остановиться на месте. Затем Гора подняла свой кинжал и произнесла: "Если кто-то будет ощупывать, ласкать или хватать личные места, я могу заверить вас, что тот, кто это сделает, больше не будет этого делать."

При этих словах несколько гостей снова сели. Но только некоторые из них. Подавляющее большинство людей, которые планировали принять участие в церемонии прощания, продолжили свой путь к возвышению.

В этот момент Леди Мейдж Мормонт увела со сцены своих дочерей, а также Леди Дэлию Клиган и ее дочь Эллин. Сандору было позволено задержаться, но он был здесь только для того, чтобы убедиться, что мужчины-участники не будут плохо обращаться с его новой невесткой.

Грегор и Дэйси были выше почти всех присутствующих. Но, работая вместе, дюжина гостей смогла поднять каждого из них с ног. Как только это случилось, молодоженов отнесли обратно в ров.

На пути к башне Господней (одной из одиннадцати, которые были восстановлены) они были лишены своих одежд.

Этот опыт, безусловно, был уникальным. Когда его окружают толпы и раздевают друзья и незнакомцы в ожидании того, что он займется любовью со своей новой женой... этого никогда не было в его первой жизни. Впрочем, как и Грегори Уэлч, он никогда не был женат.

Грегор и Дэйси держали свои ножи поднятыми, чтобы напомнить участникам, что произойдет, если они будут слишком резвиться. Это помогло уменьшить неловкость. Это также сделало опыт менее неприятным. Церемония все еще была далека от удовольствия, и она все еще казалась унизительной, но, по крайней мере, это было не так распущенно, как предполагал Грегор.

Довольно скоро толпа собралась у дверей спальни Грегора в башне Лорда. Дверь распахнулась, и Дэйси ввели внутрь первой. Вскоре после этого вошел Грегор. Оба были одеты только в Малую одежду.

Дэйси прижала свободную руку к обнаженной груди. Другая ее рука все еще крепко сжимала Кинжал.

Грегор тоже держался за свой кинжал. Он снова повернулся к двери, положил на нее руку и сказал людям с другой стороны: "спасибо. Ваши услуги больше не нужны. Другими словами, " убирайтесь нахуй, если вам угодно.'"

Затем он захлопнул дверь и запер ее на ключ. Он был уверен, что по крайней мере некоторые из них останутся, чтобы подслушать, что будет дальше, но это не имело значения для Грегора.

Затем Гора повернулась к островитянину-медведю. Она больше не пыталась прикрыть свою грудь. Она бесстыдно показала их своему новому мужу. Все это время она сохраняла озорную ухмылку.

В первый раз Грегор восхитился всем ее телом. Он в полной мере воспользовался этой возможностью. Чем дольше он смотрел на Дэйси, тем отчетливее чувствовал, как его мужское достоинство поднимается под нижней одеждой.

Одного вида обнаженной Дейси, дополненного сознанием того, что теперь она была с ним вместе, было достаточно, чтобы Грегор избавился от всякого желания оставаться воздержанным.

-Ну что же, Миледи?- Дерзко предложил Грегор, указывая на кровать.

-Так и сделаем, милорд, - поддразнила его Дэйси.

Они бросили свои кинжалы на соседний ночной столик. Затем они подошли к кровати. Прежде чем они легли спать, Грегор обнял Дэйси и страстно поцеловал. Она тоже обняла его и поцеловала в ответ.

Они оба оставались стоять в ногах кровати почти пять минут. Для первых двух все, что они делали, это целовались. На третьей минуте они позволили своим рукам начать исследовать друг друга. Грегор сразу же погладил Дэйси по щеке и шее, касаясь ее так нежно, как будто это был хрупкий предмет. В то же время, она сжала его руки, позволяя своим рукам скользнуть по всей длине его большого бицепса.

Вскоре Грегор позволил своим рукам блуждать ниже пояса. Он сунул одну из них под нижнее белье Дейси и прижал ее к ее женственности. Она тихо ахнула, но ее удивление тут же сменилось возбуждением.

Грегор продолжал тереть ее клитор в течение двадцати секунд; он делал это очень медленно, позволяя постепенно нарастать удовольствию. Затем он вытянул один из своих пальцев и вставил его в ее влажное отверстие. Дэйси застонала от еще большего удовольствия.

- Грегор провел указательным пальцем взад-вперед внутри Дэйси. Он вызвал у нее серию прерывистых стонов.

Вскоре он вставил еще один палец. Ее стоны становились все громче и чаще.

Третий палец быстро последовал за первыми двумя. К этому времени Дэйси уже стонала так сильно и громко, что почти не могла отдышаться.

Грегор продолжал доставлять ей удовольствие целых семь минут. Он мог бы сделать это гораздо дольше, но решил, что Дейси уже устала просто дразниться. Поэтому он вонзил в нее свои пальцы так глубоко, как только мог. Через несколько секунд Дэйси издала вопль облегчения, когда достигла кульминации. Грегор почувствовал, как три средних пальца его и без того влажной правой руки пропитались ее соком.

Колени Дэйси подогнулись, как будто она вот-вот упадет. Грегор крепко прижал ее к себе, чтобы быть уверенным, что она этого не сделает. Пока она пыталась отдышаться, он вытащил руку из-под нижнего белья жены и обнаружил, что она вся покрыта выделениями. Из хитрости и любопытства он облизал пальцы.

На вкус она была как мед. Довольно подходящее место для жителя Медвежьего острова.

Через минуту к Дэйси вернулось самообладание. Именно тогда она решила отплатить ему тем же. - Она опустила руку под нижнее белье Грегора и схватила его мужское достоинство.

Теперь настала очередь Грегори застонать от возбуждения.

Когда Грегор вошел в спальню, его член был около шести дюймов длиной. Но оно росло с тех пор, как он впервые увидел свою жену обнаженной. В настоящее время он достигал десяти дюймов в длину и неуклонно увеличивался.

Дэйси продолжала гладить его член в течение двух минут. Она была плотно прижата к его одежде, как будто пыталась освободиться.

Очень скоро Грегор решил, что с них хватит прелюдий.

Он наклонился, взял Дэйси за запястье и строго сказал ей: "Хватит играть."

Она усмехнулась и еще немного поласкала его член. Затем она убрала свою руку и дерзко сказала: "Хорошо, пришло время стать серьезным."

Грегор и Дейси поспешно скинули с себя одежду и отшвырнули ее в сторону. Потом они вместе легли на кровать. Сначала они просто обнимались и целовались. Тогда их действия стали гораздо менее невинными.

Дэйси вскарабкалась на мужа и снова крепко обняла его. Она с любовью посмотрела ему в глаза и запечатлела на его губах долгий поцелуй.

После этого Дэйси немного хихикнула и заметила: "теперь медведь покоряет гору."

Грегор хихикнул в ответ на шутку, и он сделал один из своих собственных: "этот медведь может пойти куда угодно на этой горе."

Дэйси ухмыльнулся в ответ. Она посмотрела вниз на нижнюю часть тела своего мужа и заметила его возбужденный член. Она снова посмотрела ему в глаза, лукаво усмехнулась и лукаво произнесла: "в таком случае, я думаю, что остановлюсь на этой вершине."

Ну, пожалуйста. Я оставил там свой меч. Ему нужны ножны.

Дэйси расположила свое тело так, что ее влагалище оказалось прямо над членом Грегора. Она медленно опустилась на него. Войдя в нее, он почувствовал, как кончик его мужского естества соприкасается с ее нетронутой девственностью. Одним быстрым движением он прорвался сквозь нее. Она застонала от боли, но только на мгновение, как только он оказался полностью внутри, он начал толкаться.

Дэйси больше не стонала и не охала. Теперь она просто визжала от первобытного возбуждения. Удовольствие, которое она испытала от прикосновения пальцев Грегора, было ничтожным по сравнению с этим новым ощущением. Она начала двигать бедрами в ответ на толчки своего мужа. Довольно скоро их движения бедрами были идеально синхронизированы друг с другом.

Они продолжали этот темп более двадцати минут. С каждой минутой он чувствовал себя все более счастливым и восхитительным, чем до этого. За это время Дэйси испытала еще не менее трех оргазмов. Грегор все еще не достиг своего пика, но он быстро приближался к нему.

Наконец Грегор схватил Дейси за ягодицы и всем своим весом прижался к ней всем телом. Именно тогда она испытала свой последний оргазм. На этот раз он пришел вместе с ней. Когда он это сделал, то издал торжествующий рев, который звучал устрашающе, как боевой клич. В самом деле, это было похоже на победу, только поле битвы было другого типа.

Грегор еще с минуту оставался внутри своей жены. Он действительно чувствовал, как его семя проливается внутрь нее. Должно быть, и она тоже; когда ее муж вышел, она игриво хихикнула и почесала живот.

Несмотря на все потраченные силы, Грегор и Дейси чувствовали лишь легкую усталость. Они были большими людьми; у них обоих было огромное либидо, чтобы соответствовать их росту. Так что они даже не были близки к тому, чтобы назвать это ночью.

Было уже далеко за полночь, когда они наконец выдохлись. Им удалось пройти еще пять раундов. Так или иначе, каждый из них закончился более эффектно, чем предыдущий. Это действительно кое-что говорило о доблести Грегора и Дейси. В спальне они были такими же сильными и упругими, как и на поле боя.

Само собой разумеется, что брак был осуществлен.

Когда они выдохлись, Грегор натянул на них несколько одеял. Он крепко прижал к себе Дэйси. Она нежно уткнулась в него носом и обняла одной рукой за плечи.

Грегор чмокнул ее в макушку и прокомментировал: "теперь медведь оседает на горе."

Дэйси снова улыбнулась ему и заметила: "да, и я уверена, что медведь может положиться на гору, чтобы согреть ее."

Он улыбнулся в ответ и снова поцеловал ее.

Да, она может. И так будет всегда.

Вскоре после этого Лорд Грегор Клиган и Леди Дейси Клиган погрузились в мирный сон.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 40**

Грегор и Дэйси проспали до самого рассвета. Они могли бы проспать еще дольше. Но около полудня раздался тяжелый стук в дверь спальни.

Гора и островитянин-медведь постепенно начали шевелиться. Они все еще были немного утомлены событиями прошлой ночи. Через минуту, собравшись с мыслями, молодожены посмотрели на дверь. Грегор устало крикнул: "Да?"

- Доброе утро, милорд, - раздался голос Эррика Руттигера с другой стороны. -Я вам не мешаю?"

-Да, но мы можем простить тебе это, - ответил Грегор. Он приподнялся на кровати и заявил: "в конце концов, у вас должна быть причина для этого."

-Да, милорд, - провозгласил Эррик, - ваша семья и семья Леди Дейси собираются вместе прервать свой пост. Они спрашивали, не присоединишься ли ты к ним."

Грегор был в настроении поесть, но не мог говорить за Дейси. Поэтому он повернулся к своей новой жене и стал ждать ее ответа. Она немного посидела в раздумье, а потом пожала плечами и сказала: "Я полагаю, что меня можно уговорить выйти из этой комнаты. По крайней мере, на короткое время."

Она сверкнула сладострастной улыбкой своему мужу, когда сделала это последнее заявление. Этот ответ позабавил Грегора. По правде говоря, он думал почти о том же, что и его жена. Он тоже был бы доволен, если бы остался в спальне на весь этот день. Увы, это было невозможно.

Жаль, что в этой вселенной нет медового месяца. Во всяком случае, не обычные. Ну и ладно. Мы с Дэйси и так уже слишком заняты, чтобы тратить время на медовый месяц.

Гора обратилась к своему кастеляну: "хорошо, мы присоединимся к ним."

-Да, сир, - согласился Эррик, - может быть, мне послать туда служанок?"

- Дай нам сначала немного времени, - попросил Грегор.

- Как вам будет угодно, - согласился Эррик.

Грегор медленно поднялся на ноги и нагишом подошел к закрытому окну. Он открыл ставни, и дневной свет хлынул внутрь, на мгновение ослепив новую пару. Когда зрение вернулось к нему, Грегор выглянул наружу. Он заметил, что Солнце уже высоко поднялось над восточным горизонтом. Сгорая от любопытства, он оглянулся через плечо и спросил: - у тебя есть время, Эррик?"

-Уже скоро девять часов, милорд, - сообщил ему кастелян.

Грегор был немного удивлен. Обычно он прерывал свой пост на час раньше. В любой другой день он будет беседовать со своим советом и высшими офицерами Легиона.

С другой стороны, обычно он не мог позволить себе роскошь проспать. Как и Дэйси. Эррик Руттигер разбудил бы их раньше, но он решил, что его Лорд и новая леди заслуживают еще нескольких часов отдыха.

Это было благоразумное решение с его стороны. Именно поэтому Грегор и Дэйси в ту ночь спали очень крепко. В конце концов, они оба были полностью отдохнувшими. Таким образом, они начнут свой первый день в качестве мужа и жены с полной энергией.

С этой высоты Грегор мог разглядеть место для пиршества. Они еще не были разобраны. Или освободился.

Очевидно, многие из гостей слишком много выпили за пиршеством, и многие из них даже не добрались до своих комнат или палаток, прежде чем отключиться. Некоторые из них лежали без сознания вокруг, на крышках или под столами. Очень скоро они проснутся. Впрочем, у всех у них будет очень неприятное похмелье.

Грегор и Дэйси избегали употреблять слишком много вина, так что они были избавлены от похмелья. Но у них было много болей и ушибов, все из которых можно было отнести к завершению их брака. Грегор обнаружил, что у девочки-медведицы действительно есть когти и клыки.

Дэйси медленно поднялась на ноги. Она была так же обнажена, как и Грегор, поэтому взяла одно из одеял и завязала его вокруг талии. После этого она прошла через комнату. Она старалась идти ровно, но при этом сильно хромала. Эта хромота пройдет через пару дней, но до тех пор, это будет красноречивый признак того, что она и ее муж сделали прошлой ночью. Или, скорее," кто " они сделали.

Дэйси стояла рядом с мужем и вместе с ним смотрела в окно. Она провела с ним минуту, восхищаясь видом окружающих строений и пейзажей. Это была впечатляющая обзорная площадка.

- Ну и вид, - прокомментировал Дейси.

- Действительно, - согласился Грегор, обнимая жену за талию, - все, что ты видишь, было только моим за последние три года. Теперь он мой и твой."

Дэйси улыбнулась и положила руку на грудь Грегора. Он наклонился и нежно поцеловал жену в губы.

Когда он отстранился, то заметил, что грудь Дэйси была обнажена. Он ловко развязал одеяло вокруг ее бедер и поднял его до положения прямо под плечами.

Дэйси не стала возражать, но была немного озадачена. -Что ты там делаешь?"

-Будь осторожен,-ответил Грегор, завязывая одеяло вокруг груди жены, - Если у кого-то там внизу есть дальнозоркий, он будет видеть даже лучше, чем мы."

Дэйси хихикнула в ответ. Она положила свои руки на руки Грегора, чтобы остановить его, и заметила: "из того, что я вижу, все внизу либо без сознания, либо заняты какой-то задачей. Я сомневаюсь, что кто-то из них поднимет голову."

Грегор еще раз взглянул на Дейси, и ей показалось, что она права. Никто на Земле, казалось, не проявлял никакого интереса к тому, что происходило над ними.

Осознав это, Грегор усмехнулся и признал, что Дэйси была права. Поэтому он позволил одеялу упасть на землю. Теперь он и Дэйси были полностью разоблачены.

Грегори притянул ее к себе и провел рукой по ее левой груди. Это движение было едва заметным, но он вызвал у нее ожидаемую реакцию; она захихикала, испытывая не одно удовольствие.

Пока муж ласкал ее грудь, Дэйси небрежно позволила своей руке опуститься к его паху. Она скользнула пальцами по стволу его мужского естества. Утренний лесок Грегора уже прошел, но одного прикосновения Дэйси было достаточно, чтобы вызвать сильное подергивание его члена. Грегор ухмыльнулся этому рискованному поступку и в ответ погладил грудь жены чуть сильнее.

Тут Дэйси взглянула на гору и хитро предложила: "Может быть, у нас есть время еще на один раунд?"

Каким бы заманчивым ни было это предложение, Грегор не забыл, что некоторые люди ждут их. Он неохотно перестал гладить грудь своей жены и сказал ей: "позже, любовь моя. Наши семьи ожидают, что мы скоро приедем."

- Очень хорошо, милорд, - неохотно согласился Дэйси. Несмотря на напряженный тон ее голоса, она понимала, что семейные дела важнее... семейных дел .

Гора и житель Медвежьего острова начали одеваться. Он надел свежую тунику, кожаную куртку, пару сапог для верховой езды и бриджи. Она одевалась почти так же. Единственное отличие заключалось в том, что она повязала вокруг шеи зеленый плащ. Это был единственный предмет одежды, который она носила и который указывал на ее родной дом.

Свадебное платье Дэйси не слишком сильно пострадало во время брачной церемонии, но она решила пока отложить его в сторону. Грегор ничуть не удивился. В конце концов, Дэйси обычно предпочитала типичные мужские наряды более привычным нарядам своего собственного пола.

Одеваясь, новобрачные оглядывали спальню. Он действительно выглядел так, как будто на него обрушился торнадо или землетрясение. Многие предметы упали или оказались не на своем месте.

Грегор и Дэйси не ограничивали свою деятельность только постелью. Письменный стол, стол и даже часть стены были в плохом состоянии. Тем не менее, кровать была легко в самом печальном состоянии. По сути, это были руины. Простыни были покрыты потом, кровью и ... другими особыми жидкостями. Поддержка тоже выдалась. Малейший толчок мог привести к обрушению фундамента. Матрас грозил вот-вот расколоться.

- Нам понадобится новая кровать, - нахально заметила Дэйси.

-Именно так, - согласился Грегор, ухмыляясь. - об этом мы побеспокоимся позже."

- Хорошо, - сказала она прямо.

Как только они оделись, Грегор подошел к двери и отпер ее. Он открыл дверь, чтобы впустить служанок в комнату. Кроме редкого бормотания "милорд", они ничего не говорили. Но выражение их лиц говорило о многом. Когда они увидели, что натворили их господин и его жена, то сильно покраснели.

Грегор и Дэйси были несколько оскорблены тем, что результаты их интимных деяний были выставлены напоказ. Но они старались не показывать своего дискомфорта; это было бы не "профессионально".- Итак, пока их слуги убирали комнату, Лорд и Леди Моут-Кейлин направились вниз по лестнице в башню Лорда.

Они направились к банкетной башне (еще одной из одиннадцати реконструированных). По пути туда каждый встречный кланялся им и бормотал "милорд" и "миледи"."Они также получили еще много поздравлений по поводу их брака.

Когда они вошли в Большой зал, то увидели, что все Клиганы и мормоны были там. Они сидели на возвышении. Почетные места были пусты. Лорд Джора, Леди Мейдж и три ее младшие дочери сидели слева от них, Леди Дэлия и двое ее младших детей-справа.

- Смотри, кто наконец проснулся,-сухо заметил Сандор, когда его брат и невестка подошли к помосту.

Грегор и Дэйси усмехнулись и заняли свои места в центре помоста.

Когда подали завтрак, Эллин громко зевнула. Но даже после этого она казалась очень усталой. Грегор посмотрел на сестру и заметил: "Ты выглядишь усталой, Элл."

- Ну, я не очень хорошо спала прошлой ночью, Грег, - устало призналась Эллин.

-А почему бы и нет?- Поинтересовался Дэйси.

- Наверное, потому, что кто-то сильно шумел, - сердито пробормотала Эллин.

Грегор и Дэйси покраснели и отвели глаза. Дэлия похлопала дочь по плечу и сердито пробормотала: "Элли!"

-Она права, Миледи,-заявила Алисана Мормонт, глядя на свою старшую сестру и зятя. - Может быть, кто-нибудь из вас случайно не слышал о регуляторе громкости?"

-У нас есть, Али, - настаивала Дэйси, - это просто... ну, с более высокой земли звук легче переносить в этой крепости."

- Да, и спальня в башне лорда-это самая высокая точка во всем рву, - заявил Грегор, соглашаясь с доводами своей жены.

-Как скажешь, - пробормотал Сандор. Очевидно, он не купился на эту историю. -А вот пьяным гостям я завидую. Они единственные, кто легко заснул прошлой ночью."

- Ладно, хватит!- Крикнул Грегор, начиная терять терпение, - мы собираемся перекусить. Это едва ли подходящая тема для обсуждения за столом переговоров."

- Действительно, - согласился Джорах Мормонт.

Больше ни о чьей сексуальной жизни не было сказано ни слова. Вместо этого все решили сосредоточиться на еде. Но они не прервали свой пост в полном молчании. Они говорили о семейных делах и тому подобных вещах.

Джора Мормонт, его тетя и двоюродные братья вернутся на Медвежий остров через несколько дней. Дэлия Клиган и ее дети должны были вернуться в замок Клигана примерно через неделю. Леди Дэлия по секрету сообщила сыну, что в ближайшие три месяца ее должны известить о том, что она скоро станет бабушкой. Грегор заверил ее, что постарается исполнить ее желание."

Мать Грегора была так занята приготовлениями к свадьбе, что у нее почти не было времени поговорить с сыном о том, что произошло дома. К счастью, эта трапеза предоставила им возможность поговорить на эту тему.

Грегор был осведомлен о последних событиях в западных землях, но кроме писем, которыми он обменивался с ними, его знания о деятельности своей семьи были очень ограничены. Единственными легионерами, которые когда-то были слугами замка Клигана, были те, что сопровождали Грегора на север.

С тех пор как Грегор уехал, дом Клиган из замка Клиган процветал. Сир Тарренс не зря потратил эти семь тысяч золотых драконов. Благодаря им замок был восстановлен, дом был расширен, а число их рыцарей увеличилось.

Им также удалось завоевать расположение лорда Тайвина Ланнистера. Очевидно, Сандор был взят в оруженосцы сеньором западных земель. Лорд Тайвин собирался вскоре посвятить Сандора в рыцари. Кроме того, во время своего пребывания в Кастерли-Рок Сандор очень хорошо ладил с Тирионом Ланнистером. Вот что действительно привлекло внимание Грегора.

Сандор утверждал, что недавно он и Сир Хайме помогли Тириону спасти молодую девушку от группы насильников. Должно быть, это была Тиша.

Сандор рассказал, как он помешал Лорду Тайвину или Сиру Джейме узнать об отношениях Тириона с Тишей. Он также отговорил Тириона от его идеи жениться на тише. Он доказывал карлику, что если брак будет раскрыт, то лорд Тайвин не только аннулирует его, но и заставит своих людей обращаться с Тишей как с обычной шлюхой, чтобы преподать урок своему младшему сыну.

Грегор был поражен тем, что его брат дал такой превосходный совет. Однако Сандор признал, что в основном это был совет Грегора, который он дал Тириону. Благодаря наставлениям брата Сандор выработал более практичный и реалистичный взгляд на мир. Таким образом, косвенно Грегор избавил Тириона от ужасного случая жестокости своего отца.

Поговаривали даже о том, чтобы возвысить дом Клиган из замка Клиган до лордского статуса.

Грегор был удивлен, что ничего этого еще не слышал. Он также обнаружил, что его это более чем немного беспокоит. Прежде чем переехать в ров Кейлин, лорд Тайвин заставил гору разорвать все его родственные связи с западными землями. Тайвин был печально известен тем, что судил всю семью по действиям каждого ее члена. Грегор потерял доверие лорда Тайвина, а может быть, и уважение тоже. Поэтому его внезапный интерес к семье Грегора был столь же поразителен, сколь и тревожен.

Возможно, Тайвин просто использовал их в качестве страховки против Грегора на случай, если гора станет слишком могущественной. Может быть, если Легион Без Знамен столкнется с Кастерли-роком по какой-то причине, Тайвин прикажет убить Сандора. У повелителя Львов наверняка были средства, чтобы казнить своего брата. У него также были средства уничтожить обитателей замка Клигана, если бы он захотел. Он без малейших колебаний и угрызений совести разрушил дом Рейн и дом Тарбек, и оба эти дома были гораздо больше, чем дом Клиган.

В любом случае, Грегор решил отодвинуть все свои сомнения относительно мотивов Тайвина Ланнистера на задний план. Вместо того, чтобы проповедовать беспокойство, он выразил свое счастье за выносливость и процветание своей семьи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 41**

Грегор также узнал, что его родители пытались подделать брачные контракты для Сандора и Эллин.

В настоящее время Леди Дэлия рассматривает возможность заключения брака между своей дочерью и Рейнальдом Уэстерлингом. Грегору эта идея очень не понравилась, и он дал знать об этом своей матери. Он указал на то, что дом Уэстерлингов был одним из самых маленьких домов в западных землях, и его власть и влияние были меньше, чем когда-либо было у дома Клиган. Грегор утверждал, что его родители могли бы сделать для его сестры гораздо больше, чем наследник скалы.

Когда Грегор спросил Сандора, участвует ли он в каких-либо потенциальных помолвках, все младшие Клиганы сказали брату, что "пока нет.- Он действительно не хотел говорить на эту тему. Это заставило Грегора насторожиться. С его точки зрения, у брата могла быть только одна из двух причин избегать этой темы. То ли Сандор не хотел говорить о браке вообще, то ли втайне подумывал о женитьбе для себя, но не хотел говорить об этом из страха быть отвергнутым.

Какими бы ни были его мотивы, Грегор согласился оставить эту тему.

Сандор был первым, кто закончил свою трапезу. Как только его тарелка опустела, а бокал опустел, он поднялся со стула, спустился с помоста и сказал:"

-Куда это ты собрался?- Спросил Грегор.

-Тренировочный двор, - ответил ему Сандор.

Грегор кивнул на это и предложил: "я могу присоединиться к вам, если вам нужен партнер."

-Спасибо, Грег, - с благодарностью сказал Сандор, - но у меня уже есть один. Вообще-то, два."

Затем младший сын Клигана покинул Большой зал, не сказав больше ни слова. На лице Сандора появилась ухмылка, которая не осталась незамеченной Грегором. У Дэйси было такое же выражение лица вчера вечером, как раз перед постелью.

Грегор посмотрел вслед уходящему брату, а потом спросил, не обращаясь ни к кому конкретно: "что он имел в виду?"

-Вскоре после церемонии бракосочетания я увидела Сандора с двумя девушками, - объяснила Эллин. - по-моему, это были Дорнийки."

-Это правда?- Спросил Грегор свою мать.

Леди Дэлия кивнула и сообщила своему первенцу: "он говорил с ними почти час. Когда он наконец присоединился к нам, он сказал, что он и эти девушки встретятся сегодня на тренировочном дворе после завтрака. Очевидно, они разделяют любовь к бою. Разве это не странно?"

-Ну, в Дорне мужчины и женщины равны во всем, - признался Дэйси, - включая способы ведения войны. Это единственное, что роднит Север с Дорнийцами."

-Я уже знала, что Легион принимает женщин, - заявила Дэлия, - но эти Дорнийские женщины должны быть весьма опытными, если они готовы драться с Сандором."

-А он не сказал, кто они такие?- Поинтересовался Дэйси.

-Нет, но они выглядели как сестры, - рассказывала Эллин, - по крайней мере, сводные сестры. Они были немного моложе Сандора, но на несколько лет старше меня."

Этой информации было достаточно, чтобы Дэйси и Грегор поняли, кого Эллин видела с Сандором. Гора произнесла: "я знаю их обоих. Их зовут Обара и Нимерия Санд."

Эллин просто кивнула, но Дэлия нахмурилась. Она предположила: "ты хочешь сказать, что они безродные?"

-Да, - подтвердил Грегор, - но так уж случилось, что они-две старшие дочери принца Оберина Мартелла."

-Две его старшие незаконнорожденные дочери, - с гримасой заметила Дэлия.

Хотя Дэлия Клиган обычно была очень терпимым человеком, она испытывала типичное для Вестероса презрение к детям, рожденным вне брака. Особенно когда такие люди общались с ее незамужним сыном-подростком. Грегор мог простить ей это предубеждение; у каждого был по крайней мере один недостаток.

И все же он не нуждался в такой форме предубеждения в Моут-Кейлин. - Мама, рождение человека может указывать на его место в этом мире, но оно не должно влиять на то, как о нем судят и как с ним обращаются. Это, конечно, не имеет значения в Легионе Без Знамен. Бастарды здесь так же ценны и полезны, как и люди законного происхождения. Кроме того, Сандор просто сталкивается со сталью с Обарой и Нимерией. Только потому, что он обменивается с ними ударами, это не значит, что он тоже захочет обменяться клятвами."

Дэлия задумалась над словами сына. После нескольких секунд молчания она пробормотала: "наверное, ты прав, Грегор. Если я кого-то обидел, пожалуйста, знайте, что я сожалею."

-Тебе не нужно извиняться, Мама, - заявил Грегор. - я не могу винить тебя за то, что ты высказала свое мнение или поверила в то, чему тебя учили с детства. Все, о чем я прошу, - это чтобы вы уважали то, во что я верю. И я считаю, что всем-рожденным на земле и истиннорожденным-нужно дать шанс проявить себя."

Дэлия улыбнулась своему старшему сыну. Даже если она не разделяла его идеалов в вопросе рождения ребенка, она гордилась тем, что у Грегора они были.

Когда завтрак был закончен, Клиганы и мормоны спустились вниз как одна группа. К этому времени все пьяные гости уже пришли в себя. Многие из них хватались за лбы или блевали на голые участки травы. Гора, его жена и их семьи старались избегать таких людей.

Сир Джорах пошел проверить тех из своих людей, которые сопровождали его на свадьбу. Леди Мейдж отвела Элисану, лиру и Джореллу обратно в их покои. У леди Дэлии и Эллин возникла идея осмотреть крепость. Грегор предложил им проводника, но они заверили его, что смогут сами найти дорогу вокруг рва.

Итак, Грегор и Дэйси снова остались одни. Или в одиночестве, как они могли бы быть, находясь снаружи и окруженные десятками гостей и товарищей-легионеров.

У них не было никаких неотложных дел. Они решили немного прогуляться вокруг рва. Они миновали несколько различных помещений, включая кухню, Арсенал, казармы и гавань.

Минут через двадцать они остановились у тренировочной площадки. Грегор ожидал увидеть там своего брата.

Конечно же, Сандор все еще был на тренировочной площадке. Он был вооружен длинным мечом. С ним были Обара Сэнд и Нимерия Сэнд. Они несли свои фирменные копье и хлыст соответственно.

Обара и Нимерия были слишком молоды, чтобы полностью вступить в Легион Без Знамен. Обаре было четырнадцать, Нимерии-тринадцать. В некотором смысле, они были в основном легионерами-в-обучении. Поэтому на какое-то время Грегор приказал им служить оруженосцами у других высших офицеров легиона. Иногда они даже были оруженосцами при своем отце.

Несмотря на свою молодость, обе девушки были очень искусны в боевых ситуациях. Грегор и Дэйси ничего не сказали, когда вошли на тренировочный двор. Они просто стояли рядом и наблюдали за схваткой между наследником замка Клиган и двумя старшими песчаными змеями.

Сандор был более ловок со своим незаконнорожденным мечом, чем любой из песчаных змей с ее оружием. Он дрался с каждым из них по отдельности. Он смог победить Обару за пять минут. Нимерия, он победил в трех партиях. В одиночку ни у одной девушки не было ни единого шанса. Затем он сразился с ними обоими сразу. Вот тогда-то они и вернулись.

Отбив одновременные атаки Обары и Нимерии в течение четырех минут, Сандор навалился всем своим весом на Обару. Она упала на землю и затихла. Казалось, он подчинил ее себе.

Следующие две минуты Сандор сосредоточенно смотрел на Нимерию. Как раз в тот момент, когда он собирался одолеть ее, в драку снова вступила Обара. - Она ткнула копьем под ноги Сандору. Он споткнулся об нее и чуть не упал. Прежде чем он успел восстановить равновесие, Нимерия обмотала хлыст вокруг запястья его свободной руки и дернула изо всех сил.

В результате Сандор оказался распростертым на спине. Когда он попытался встать, над ним нависла Обара. Она держала острие своего копья прямо над его подбородком, как будто собиралась вонзить его ему в горло. Нимерия медленно подошла к своей сводной сестре и встала рядом с ней. Они оба пристально смотрели на своего противника, ожидая от него какого-то ответа.

Сандор оставался на Земле около пятнадцати секунд. Затем он глубоко вздохнул и недовольно пробормотал: "я сдаюсь."

Обара ухмыльнулась и вытащила копье. Затем они с Нимерией помогли Сандору подняться на ноги.

На Грегора это произвело впечатление. Работая вместе, две песчаные змеи сумели сбить мальчика, который должен был стать собакой. А вот в одиночку у них не было бы ни единого шанса.

Хотя он был раздражен проигрышем, гримаса Сандора быстро сменилась дружелюбной усмешкой. Он нетерпеливо предложил: "опять?"

-В любое время, когда захочешь, - радостно объявила Обара.

- Да, мы могли бы пинать тебя весь день, - лукаво заявила Нимерия.

- Пнуть его или поцеловать?- Дерзко возразил Сандор.

-Как вам будет угодно, - ухмыльнулась Обара.

- И то и другое нас устраивает, - шутливо заявила Нимерия.

-Я бы тоже не возражал, - признался Сандор.

Этот обмен репликами позабавил Грегора. Он был также немного заинтригован. Между Сандором и двумя песчаными змеями явно существовала какая-то химия.

Конечно, он привык видеть такой тип доброжелательного взаимодействия между легионерами. Однако Сандор не был членом Легиона, и Обара с Нимерией все еще ждали своего часа.

Другими словами, Грегор был свидетелем непосредственного доказательства того, что даже совершенно незнакомые люди вне Легиона могли найти какой-то способ сосуществования друг с другом. Казалось бы, у них могло быть очень мало общего, но какие бы грани они ни разделяли, их можно было использовать для объединения.

В случае с Сандором, Обарой и Нимерией их объединяла любовь к вооруженному бою и соперничество. Это было самым захватывающим аспектом. Это были две темы, которые обычно разделяли людей. Но только не здесь.

Это заставило Грегора задуматься…

Он повернулся к своей жене и предложил: "Дэйси, что скажешь, если у нас будет еще одна встреча?"

Жительница Медвежьего острова посмотрела на своего мужа и спросила:"

- Ну ... - на самом деле Грегор не хотел обсуждать то, что было у него на уме, пока не соберутся остальные восемь членов его тайного совета. Вместо этого он указал на трех человек на тренировочном дворе и заявил: "Это, я полагаю."

Дэйси подняла бровь и предположила: "вы хотите рассказать остальным, как ваш брат получил свою задницу от Обары и Нимерии?"

-Нет, нет, нет, - прямо сказал Грегор, качая головой и насмехаясь, - я хочу сказать им, что, несмотря на то, как они его избили, они прекрасно ладят втроем."

- Ладно... - Дейси все еще была немного озадачена, - если ты не возражаешь, что я спрашиваю, Грегор, чем это примечательно?"

-Я не хочу, чтобы эти отношения между Сандором и песчаными змеями были единственной темой для разговоров, - просветил ее Грегор, - это будет просто наращивание истинной темы обсуждения. Видите ли, есть одна проблема, которую я уже давно планирую решить. Я думаю, что сегодня было бы так же хорошо, как и любое другое время."

- А почему именно сегодня?- Поинтересовался Дэйси.

Он улыбнулся ей сверху вниз и заявил: "Потому что это также имеет отношение к нашим отношениям."

Дэйси предположил, что это замечание должно было быть лестным. Хотя она и нашла это так, она надеялась на немного большую ясность.

Ей даже не пришлось ничего просить, прежде чем Грегор уточнил: "в частности, политические преимущества нашего брака. Там не будет никакого обсуждения на личные или интимные аспекты наших отношений, если вам интересно."

- Какое облегчение, - заметил Дэйси. После некоторого молчания она усмехнулась и заметила: "конечно, я сомневаюсь, что нам придется кому-то рассказывать о нашей личной или интимной жизни. Учитывая количество людей, которые слышали нас прошлой ночью…"

Грегор усмехнулся и криво усмехнулся: "весь этот чертов ров, наверное, уже знает об этом."

Дэйси согласно кивнула. Затем она снова посмотрела на гору и сказала ему: "очень хорошо, Грегор. Давайте посмотрим, сможем ли мы найти остальных."

- Да, давайте, - согласился Грегор. После этого он и его жена отправились на поиски восьми человек, которые помогли им в убийстве Петира Бельиша.

Когда они выходили из тренировочной площадки, Грегор услышал, как Обара сделала какое-то лукавое замечание о мече Сандора и о том, как ее "притянуло" к нему. Судя по контексту ее заявления, меч, о котором она говорила, не был клинком в его руке.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 42**

Грегору и Дейси потребовалось около часа, чтобы собрать тайный совет. Однако только половина этого времени была потрачена на поиски других членов клуба. Другая половина была потрачена на добавление нового.

Прежде чем они отправились собирать остальных, Дэйси объяснил ему, что Грегор намерен сделать так, чтобы тайный совет был представлен в равной степени всеми девятью областями Вестероса. Грегор был единственным из десяти, кто мог быть абсолютно беспристрастным; остальные девять говорили исключительно за свою Родину.

Хотя Дэйси была Северянкой до мозга костей, она утверждала, что ее новые отношения с Грегором могут привести к тому, что у нее появится предубеждение в его пользу. Это, безусловно, осложнило бы целостность процесса принятия решений в Совете.

По правде говоря, Грегор думал примерно так же. К счастью, у него уже были планы по исправлению этой проблемы. Решение этой дилеммы было довольно простым: он решил привести в загон еще одного Северянина.

Дэйси останется в Тайном совете. С этого момента она будет говорить и за Легион без знамен, и за северян. Однако она не будет официальным представителем севера. Эта обязанность достанется новому рекруту.

Грегор уже выбрал, кто будет этим человеком. Речь шла о маленьком Джоне Умбере, старшем сыне великого Джона Умбера, Повелителя последнего очага.

Смоллджон вступил в Легион за несколько месяцев до этого. Когда он впервые пришел сюда, то намекнул, что пробудет там недолго. Его первоначальным мотивом было то, что он просто хотел испытать образ жизни легионера. Однако сверхурочный образ жизни он считал очень полезным и почетным. Поэтому он решил остаться. Он даже заявил, что будет служить в Легионе до тех пор, пока не умрет его отец. А это, добавил он, как я надеюсь, произойдет не скоро.

Грегор и Дэйси нашли маленький домик в лагерях, примыкавших к пиршественным площадкам. Он нарушал свой пост вместе с отцом и их слугами. Большинство мужчин выглядели очень голодными. Впрочем, ни сам великий князь, ни его сын таковыми не были. Для некоторых это могло показаться странным. Они вдоволь выпили за пиршеством, но были трезвы, как септон.

Грегор ничуть не удивился. Ээ он вспомнил, что умбры были печально известны тем, что держали свой алкоголь. Это было к счастью; он нуждался в маленьком Джоне, чтобы иметь ясную голову прямо сейчас.

Когда Грегор и Дэйси подошли к столу, Грейтджон встал и радостно приветствовал их. Смоллджон тоже поприветствовал их, хотя и не так шумно. Слова поздравления были даны новой паре, и эти слова были приняты новой парой любезно.

Прежде чем эти любезности переросли в настоящую беседу, Грегор выделил Смоллджона и спросил, не хочет ли тот сопровождать его и Дейси куда-нибудь. Они были очень туманны в своей просьбе, но, к счастью для них, наследник последнего очага не казался особенно любопытным относительно причин, по которым они хотели поговорить с ним. Он не задавал им никаких вопросов или каких-либо конкретных вопросов.

Ему просто нужна была минута, чтобы вымыть тарелку и осушить кувшин Эля. Затем он поднялся со стула и последовал за молодоженами обратно в ров Кейлин.

Вернувшись в ров, Грегор и Дейси отвели Смолджона в отдельную комнату. Там они рассказали ему о том, что происходит. Они объяснили ему, что Грегор сформировал тайную оперативную группу. Главная цель оперативной группы была такой же, как и у Легиона Без Знамен: обеспечить выживание и окончательное объединение всего Вестероса. Разница заключается в том, что целевая группа будет добиваться достижения этой цели с помощью более экстремальных методов.

Когда он попросил пример "методов", они заполнили Smalljon о своем недавнем бизнесе в долине.

Они сообщили ему, что смерть лорда Петира Бейлиша не была несчастным случаем. Они признались маленькому Джону, что всей их целью было добраться до Долины, чтобы убить мизинца. Фактически, с помощью лорда Вариса оперативная группа организовала события, приведшие к гибели пересмешника.

Когда они закончили свои воспоминания, Смоллджон казался немного встревоженным. Но если так, то только потому, что он был заинтригован, а не потому, что испытывал отвращение. Он действительно восхищался всеми усилиями и заботой, которые были вложены в операцию по уничтожению Бельцев.

С моральной точки зрения малый бизнес был относительно невозмутим. Он слышал историю о том, как Бельцы сражались на дуэли с Брэндоном Старком и потерпели сокрушительное поражение. Он чувствовал, что дикий волк был слишком милосерден. Смоллджон также был осведомлен о ложных заявлениях мизинца о том, что он забрал девственности обеих девушек Хостера Талли. Этого было достаточно, чтобы он невзлюбил Бельский язык. Когда он узнал, что Пересмешник эксплуатировал Лайзу Аррен и намеревался захватить власть за счет тех, кто его окружал, это дало ему уверенность в том, что Мизинец получил по заслугам.

Грегор и Дэйси были довольны убежденностью Смоллджона. Казалось, он разделяет их идеалы. Это убедило их, что он был подходящим человеком для этой работы.

Именно там Грегор и Дэйси рассказали Смоллджону о месте, которое открылось для тайного совета. После женитьбы Дэйси на Грегоре они утверждали, что Север нуждается в другом представителе. Таким образом, они хотели, чтобы Маленький Джон занял эту должность. Почти сразу же он принял это предложение.

Затем троица объехала ров и обнаружила Лин Корбрэй, Виктариона Грейджоя, Гарта Хайтауэра, Осмунда Кеттлбека, Гериона Ланнистера, Оберина Мартелла, Алларда Сиворта и Бриндена Талли. К концу часа все одиннадцать человек собрались в палатах совета.

Грегор подождал, пока его спутники усядутся за круглый стол. Как только все уселись, он занял свое место в самом большом кресле.

Виктарион начал свой диалог с вопроса: "Итак, кто умрет следующим?"

-Это не предмет нашей встречи, - откровенно ответил Грегор.

Аллард Сиворт склонил голову набок и пробормотал:"

- Нет, - признался Грегор, - мизинец был единственной непосредственной угрозой безопасности Вестероса. Но я обещаю вам, что будут и другие. Со временем мы сговоримся уничтожить всех самых бессердечных людей в этой стране. Однако сегодня мы посвятим себя объединению страны более пассивным методом."

Герион Ланнистер наклонился вперед и спросил: "что это за метод, милорд?"

Грегор ответил не сразу. Вместо этого он медленно обвел взглядом своих коллег. Он внимательно изучал каждое из их лиц. Все они разделяли любопытство и интерес Гериона. Это был явный признак того, что он полностью завладел их вниманием.

Грегор сложил руки на груди и заявил: "Я считаю, что семья-это самая сильная форма единства. Так и должно быть, во всяком случае. Я знаю, что есть некоторые, кто не согласится. Это были бы те, у кого есть постоянные бытовые проблемы. Но они в меньшинстве. Большинство людей в этой стране согласятся с тем, что семья всегда должна быть на первом месте. По этой причине наилучшие союзы-это те, которые образуются через брак."

- Он сделал паузу на мгновение, а затем сухо прокомментировал: - конечно, вы уже знаете это. Во всех Семи Королевствах общеизвестно, что брак-это начало многих союзов. Но масштабы и продолжительность существования альянса могут варьироваться в зависимости от происхождения жениха и невесты."

Тут Грегор повернулся к Дэйси и протянул ей руку. Даже она сама не понимала, что делает Грегор, но согласилась с поступком мужа. Поэтому она осторожно взяла его за руку. Сделав это, она влюбленно улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ, а затем обвел взглядом остальных девятерых мужчин. Каким бы непрофессиональным ни было это проявление привязанности, они ничего не сказали об этом.

Грегор продолжал держать Дэйси за руку, и он объявил: "на протяжении веков брак использовался для укрепления всех домов во всех девяти регионах королевства. Большинство браков, как правило, происходит в пределах каждого региона; между большими домами и их вассалами. Хотя были и исключения. Некоторые из них были совсем недавними. Роберт Баратеон женился на Серсее Ланнистер. Эддард Старк и Джон Аррен женились на Кейтилин и Лизе Талли соответственно. Станнис Баратеон женился на Селизе Флоран. Грегор Форрестер женился на Элиссе Бранфилд. Доран Мартелл даже женился на Мелларио из Норвоса. А я, уроженка Вестерленда, только вчера вечером вышла замуж за Дэйси Мормонт."

Принц Рейегар Таргариен также женился на принцессе Элии Мартелл и Леди Лианне Старк. Но лучше не упоминать об этом по... множеству причин.

Дэйси просияла от гордости, когда Грегор сделал это последнее замечание. Никто не мог винить ее за то, что она выглядела такой самодовольной. В конце концов, ее брак с горой укрепил его статус Северянина, и это подчеркивало границы дома Мормонтов.

-Простите мою дерзость, милорд, - заметил Осмунд Кеттлбек, - но к чему вы клоните?"

Грегор самодовольно ухмыльнулся и пояснил: "подумай вот о чем: между нами одиннадцатью, у нас есть связи со всеми девятью великими семьями. Все эти связи существуют через кровь, через брак или через то и другое вместе. Я предлагаю попытаться установить подобные связи между Великими Домами."

Дэйси и мужчины, казалось, были заинтригованы этой идеей. - Мне кажется, я знаю, к чему вы клоните, милорд, - предположила Лин Корбрэй. Вы планируете использовать наши связи, чтобы убедить Великие Дома объединиться. В идеале это будет сделано путем женитьбы их детей друг на друге."

- Верно, - подтвердил Грегор. Затем он отпустил руку Дэйси и произнес: "Дом Аррен и дом Баратеонов из Штормового Предела в настоящее время не имеют наследников, о которых можно было бы говорить. Во всяком случае, не их нынешними лордами. До недавнего времени такой же ущерб наносился и королевскому дому Баратеонов. Хотя у короля Роберта теперь есть сын, не нам решать, на ком женится наследный принц. Это прерогатива короля. Так что пока мы не будем обращать внимания на эти три дома."

Половина присутствующих в зале просто кивнула в знак согласия. Другая половина просто сидела и слушала.

- Тем временем у дома Грейджой, дома Ланнистеров, дома Мартелл, дома Старков, дома Талли и дома Тиреллов есть свои наследники. Большинство наследников относительно молоды. Вполне вероятно, что их родители еще не рассматривали какие-либо брачные контракты для них. Мы должны этим воспользоваться."

-А что ты предлагаешь?- Спросил Маленький Джон Умбер.

-А можно привести пример?- Спросил Оберин Мартелл.

Услышав это, Грегор повернулся к вознице в комнате и позвал его: "Гарт."

- Да, милорд?- Спросил Гарт Хайтауэр, наклоняясь вперед.

-Насколько ты близок со своей второй старшей сестрой?- Спросил Грегор.

Гарт был немного ошеломлен тем, что ему задали такой личный вопрос. Тем не менее, он пожал плечами, мягко улыбнулся и заявил: "Честно говоря, Алери, вероятно, мой любимый брат. А это уже кое о чем говорит: У меня их девять."

-Какая удача, - заметил Грегор, тоже улыбаясь. - так уж случилось, что твой любимый братец женат на твоем сюзерене."

- Это правда, - признал Гарт с ноткой недоумения в голосе.

- Как вам хорошо известно, у лорда Мэйса и Леди Элери четверо общих детей."

- Действительно, - признался Гарт, - Вилласу десять, Гарлану девять, Лорасу четыре, а Маргери-три."

- Тем временем у лорда Эддарда Старка и его жены леди Кейтилин есть сын и дочь. Роббу три года, и Санса родилась только в этом году. Заметьте, что Лорд Робб примерно того же возраста, что и Леди Маргери."

И тут же Гарт – как и большинство остальных-понял, к чему все идет. - Значит, вы предлагаете заключить между ними помолвку? - предположил Ричард. - но это не так."

Грегор торжественно кивнул в знак согласия. Он размышлял: "кроме Легиона Без Знамен, что общего между Севером и пределом? Ответ почти никакой. Тем не менее, им есть что предложить друг другу. Север-самое большое и суровое из Семи Королевств, но большая его часть пуста и пустынна. В то же время это самое плодородное – и, вероятно, самое богатое – из Семи Королевств, но за пределами своих границ оно имеет очень мало статуса или домена. Союз между Винтерфеллом и Хайгарденом мог бы решить обе их проблемы."

Гарт сидел, размышляя об этих моментах в течение минуты. После этого он подумал вслух: "между Севером и владениями Роберта по-прежнему существует некоторая напряженность. Соединение Дома Старка и дома Тирелла могло бы снять это напряжение. А кроме того ... я вижу, какие выгоды сулит такой союз. Было бы вполне разумно заключить помолвку между Роббом и Маргери."

-А ваша сестра согласится на этот брак?- Спросил Грегор.

-Если бы я предложил ей это, она была бы открыта для этого, - заявил Гарт, - однако я не могу гарантировать, что она согласится на это."

-Но ты можешь убедить ее хотя бы подумать об этом?- Предположил Грегор.

- Разумеется, - заявил Гарт, - вам не следует беспокоиться об Элери, милорд. Это, должно быть, Лорд Мейс Тирелл. Муж моей сестры очень честолюбив."

-Я знаю, - заметил Грегор, - ни для кого не секрет, что Лорд Мэйс ухватится за возможность выдать свою дочь замуж за наследного принца, чтобы его внук стал королем. К счастью, есть фактор, который находится вне его контроля."

-И что же это будет?- Спросил смоллджон Умбер.

-Я слышал, что добрая мать Элери Тирелл столь же честолюбива, как и ее муж, - признался Грегор, - но в отличие от Лорда Мейса леди Оленна Тирелл лучше понимает, что реально находится в ее власти. И если то, что я слышал, правда, то она действительно Глава своего дома. Так что если мы обратимся к ней, а не к ее сыну, то гораздо больше шансов, что помолвка будет воспринята всерьез."

Гарт подумал об этом, а затем потер висок, говоря: "я не могу отрицать, что леди Оленна имеет власть над Лордом Мэйсом. Даже когда ее муж Лорд Лутор был жив, она была главным авторитетом в Хайгардене. Не без основания ее называют королевой терний."

-Колючая женщина, - заметил Оберин Мартелл.

Это вызвало несколько насмешек со стороны остальных. Грегор не обратил на насмешку никакого внимания. - Как бы политически безжалостна ни была Олэнна Тирелл, неужели ты думаешь, что она может согласиться на брак между своей внучкой и первенцем лорда Старка?"

-Безусловно, - произнес Гарт Хайтауэр, - мое слово может и не иметь для нее большого значения, но мой опыт в Легионе придаст этому делу вес. За то время, что я провел во рву Кейлин, я научился с большим уважением относиться к северу и его жителям. Лорд Эддард-благородный человек, гораздо лучший сеньор, чем тот, что есть у меня. Его сын и моя племянница были бы отличной парой."

-Тогда что скажешь, если мы попытаемся устроить помолвку?- Предположил Грегор.

- После этой встречи я пошлю ворона в Хайгарден, чтобы он подробно изложил все, что мы обсуждали. Лорд Мэйс, возможно, и откажется от этого предложения, но его мать и моя сестра-разумные люди. Опять же, я не могу обещать, что помолвка будет сделана, но это будет серьезно рассмотрено."

-Это все, о чем я прошу, - заявил Грегор.

-Минуточку, - вмешался Бринден Талли, - даже если Хайгарден согласится на этот брак, какие у вас есть гарантии, что Уинтерфелл тоже согласится?"

Грегор ухмыльнулся и сухо ответил: "за это я и рассчитываю на вас, Сир Бринден."

Черная рыба подняла бровь и сказала: "боюсь, что я не понимаю."

Грегор наклонился ближе к самому старому человеку за столом и сказал ему: "я думаю, что ты самый влиятельный человек в этом зале. Вы здесь единственный, кто имеет прямое отношение к трем великим домам."

-Так и есть?- Пробормотал Бринден, явно сбитый с толку.

- Ваши племянницы вступили в брак с домом Старков и домом Арренов; ваш племянник-наследник дома Талли. Дети твоего брата привязывают тебя к северу, долине и Речным землям. Кроме того, вы находитесь в справедливых отношениях со всеми тремя из них. Это означает, что вы можете иметь некоторое количество власти над ними. Пока ты не злоупотребляешь этим влиянием, у тебя есть голос в Винтерфелле, Айри и Риверране. Итак, у вас есть три связи. Никто другой здесь не может этого утверждать."

Это было очень точное утверждение. Как оказалось, Аллард Сиворт, Осмунд Кеттлбек, Лин Корбрэй, Смоллджон Умбер, Дэйси Мормонт и Грегор Клиган не имели ни кровных, ни супружеских связей ни с одним из Великих Домов. Оберин Мартелл, Гарт Хайтауэр и Виктарион Грейджой были связаны с одним великим домом (дом Мартелл, дом Тирелл и дом Грейджой соответственно).

Формально Сир Герион Ланнистер имел некоторое отношение к трем великим домам, но только два из них – дом Ланнистеров и королевский дом Баратеонов – были по крови. Его связь с домом Баратеонов в штормовом пределе существовала только благодаря браку его племянницы с королем. Связь была очень слабой, и не только из-за того, как далеко она была. Станнис Баратеон не был известен особой любовью к собственной семье, так что вряд ли он стал бы утруждать себя выслушиванием или переговорами со своим родственником по закону. Особенно когда упомянутые родственники по закону были Ланнистерами.

Если уж на то пошло, то из всех людей в палатах совета Аллард Сиворт был самым близким родственником верховного лорда Штормовых земель, поскольку его отец сир Давос Сиворт был одним из самых доверенных вассалов Станниса Баратеона. И все же Грегор понимал, что было бы неразумно просить Станниса о слишком многих одолжениях, даже если это будет сделано через второго сына лукового рыцаря.

Итак, Бринден Талли был единственным, кто имел прямые связи с тремя великими домами. Кроме того, его племянницы и племянник боготворили его в юности; они продолжали обожать и уважать его в своей взрослой жизни.

Бринден подпер рукой подбородок и заметил: - полагаю, я могу быть вам полезен, Лорд Грегор. Кейтилин послушается любого мудрого совета, который я ей дам. Хотя Лорд Эддард женился на ней только из чувства долга, они стали глубоко заботиться друг о друге. Он даже построил для нее септу в Винтерфелле. Если я передам Кейтилин идею помолвки моего внучатого племянника и дочери Мейса Тирелла, она сможет убедить и своего мужа подумать об этом. В конце концов, Эддард женился за пределами Севера. Нет причин, почему его сын не может сделать то же самое."

-Вы не могли бы послать ворона в Винтерфелл после того, как мы прервемся?- С надеждой спросил Грегор.

-Я так и сделаю, - заявил Бринден, - но, как и Сир Гарт, я не могу обещать вам, что Лорд или Леди Старк согласятся на этот брак."

-Я понимаю, - сказал Грегор, - не беспокойтесь; я только прошу вас представить им идею этого брака. Это само по себе приемлемо."

В этот момент Грегор встал и сурово объявил: "с учетом сказанного я должен прояснить один момент. Никто не будет принуждать Великие семьи к помолвкам. Вообще никаких. Все, что мы можем сделать, - это дать им рекомендации и надеяться, что они согласятся с ними. Кроме нескольких добрососедских советов, у нас нет права голоса в контрактах, которые они фактически делают для своих детей."

-Я полностью согласен с этим мнением, - заметил Герион Ланнистер.

-Как и я, - заявил Гарт Хайтауэр, - нам не стоит злоупотреблять своей властью."

- Или наши семейные узы, - добавил Дэйси Мормонт.

Грегор был доволен тем, что все понимали границы их деятельности. То, что они по существу делали, было игрой в сваха для королевства. Они будут рассматривать идеальные совпадения между наследниками великих семей, основанные на политических, экономических и социальных выгодах для всех вовлеченных сторон, а затем они передадут эти предложения главам соответствующих Великих Домов. Как только предложения будут даны, они просто будут ждать, пока великие лорды примут свое решение.

Остальная часть встречи была посвящена обсуждению различных возможных брачных контрактов между высокородными детьми нынешнего поколения в Вестеросе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 43**

Грегор сделал большинство рекомендаций. Среди предложенных им браков были такие, как между Квентином Мартеллом и Сансой Старк, между Гарланом Тиреллом и Арианной Мартелл, между Эдмуром Талли и Сереной Ланнистер, а также между Тирионом Ланнистером и Ашей Грейджоем.

Больше всего он надеялся на союз между Роббом Старком и Маргери Тирелл. По его мнению, они были, пожалуй, самой подходящей парой для управления королевством, когда ни мужчина, ни женщина не были Таргариенами. Тем не менее он был уверен, что к тому времени, когда наступит Долгая ночь, Таргариены вернутся на трон. Пока Робб и Маргери могли объединить Север и простор, Грегор был доволен этим.

Грегор подумал, что есть пара совпадений, которые ему понравятся, но в силу определенных обстоятельств предпочел не упоминать о них. Например, он рассматривал возможность заключения брачного контракта между Уилласом Тиреллом и Рейнисом Таргариеном. Конечно, кроме принца Оберина, никто там не знал, что принцесса Рейнис все еще жива. Она и Лианна Старк все еще находились в Грейвотерском дозоре, и они останутся там до тех пор, пока не будет сочтено безопасным выйти из перешейка.

В отличие от ее брата и сводного брата, Рейнис не была воспитана, чтобы верить, что она была кем-то другим. В то время как Эйгон и Джон будут воспитываться с мыслью, что они незаконнорожденные, Лианна не станет скармливать такую ложь старшему сыну Рейегара Таргариена.

Из-за этого, когда Рейнис достигнет совершеннолетия, Грегор может рискнуть послать гонца в Грейвотерскую стражу. Поскольку ее отец умер, а мать больше не принимала участия в ее воспитании, Рейнис имела полное право решать, за кого она выйдет замуж. Но даже в этом случае она никогда не забудет свой долг перед семьей и государством. Так что она была бы более чем согласна выйти замуж за наследника Хайгардена.

Конечно, Вилласу пришлось бы ждать гораздо дольше, чтобы узнать об этом возможном контракте. Грегор верил, что он будет хорошим человеком. Тем не менее, не было бы никакого безопасного способа представить его ему, не предупредив его отца, его мать или его бабушку. Хотя Тиреллы поддерживали Таргариенов во время восстания Роберта, Грегор все еще не был уверен, что они поддержат возвращение драконов в Вестерос. До тех пор, пока он не узнает, где находится предел в этом вопросе, он будет держать идею помолвки между Вилласом и Рейнисом при себе.

Ближе к концу встречи Лин Корбрэй подняла вопрос, который, вероятно, должен был быть рассмотрен на ранней стадии. Когда все взоры были устремлены на него, он утверждал: "есть одно суровое ограничение для всех этих интриг. Между всеми великими домами на каждую женщину приходится по меньшей мере два самца."

Это привлекло всеобщий интерес. Маленький Джон Умбер казался озадаченным. Он спросил: "Что это значит?"

-Я имею в виду, что здесь не так уж много наследниц женского пола, - пояснила Лин, - даже если учесть первых и вторых кузенов ближайших наследников, все равно гораздо больше мужчин."

-Неудивительно, что именно ты это заметил, - язвительно пробормотал Виктарион Грейджой.

Это вызвало ряд насмешек со стороны других. Лин не возражала против такого пренебрежения. Он только ухмыльнулся и криво усмехнулся: "преимущество моего предпочтения.'"

-На самом деле, Сир Лин прав, - заметил Бринден Талли, - у дома Грейджой и дома Тирелла есть три наследника мужского пола и одна женщина. Дом Старк и дом Мартелл оба в настоящее время имеют по одному человеку. Единственный наследник дома Талли-это мужчина. У дома Ланнистеров больше наследников, чем я могу сосчитать, и большинство из них-мужчины. Не обижайтесь, Сир Герион."

-Не обижайтесь, Сир Бринден, - заверил старшего рыцаря Герион Ланнистер, усмехнувшись.

-Это может быть проблемой, - пробормотал Осмунд Кеттлбек, - это могут быть сыновья, которые наследуют. Но без дочерей, сыновья застряли с наследством."

-Я полагаю, что эти "сыновья" и "дочери", о которых вы говорите, происходят из разных семей, - самоуверенно заметил Оберин Мартелл.

Это вызвало короткий взрыв смеха вокруг стола.

-Если только они не Таргариены, - нахально добавил Смоллджон Умбер.

Снова раздался смех. После того, как последний смешок исчез, Грегор объявил: "К счастью, все еще есть потенциальное решение этой дилеммы."

- Он повернулся к Дорнийцу и сказал ему: - решение, которое вы можете предложить, Принц Оберин."

-Как же я могу это сделать?- С любопытством спросил Оберин.

-У тебя есть пять бастардов женского пола, и их число растет, - объяснил Грегор. - если понадобится, мы можем обратиться к королю с просьбой узаконить нескольких твоих дочерей. Тогда они будут столь же пригодны для брачных контрактов, как и любые истиннорожденные дети. Это не могло бы сразу же изменить соотношение свободных наследников мужского и женского пола в больших домах, но это значительно улучшило бы его."

-Да, это вполне осуществимый подход, - согласился Оберин. Затем он злобно ухмыльнулся и остроумно заявил: "Однако... есть вероятность, что только три из моих дочерей будут доступны наверняка. Похоже, твой брат уже совершенно очарован двумя моими старшими братьями."

Большинство присутствующих были либо ошеломлены, либо озадачены этим открытием. Сам Грегор был немного удивлен, но только потому, что не ожидал, что Оберин узнает о его отношениях с Обарой и Нимерией. Насколько было известно Грегору, только эллин и Леди Дэлия видели их вместе.

После недолгого молчания Грегор усмехнулся и пробормотал, как бы предполагая: "так ты тоже видел их вместе прошлой ночью?"

- О, это началось не вчера вечером, - признался Оберин. Когда он увидел озадаченное выражение на лице горца, ухмылка принца удлинилась, и он провозгласил: "вы были так заняты организацией своей свадьбы, что не замечали того, что делали другие люди, милорд. За две недели, прошедшие с тех пор, как ваша семья прибыла в Моат-Кейлин, Сандор провел большую часть своего времени бодрствования с Обарой и Нимерией, как и они с ним."

-Это правда?- Риторически спросил Грегор.

Оберин кивнул головой, и Грегор потер висок, явно заинтригованный. Он подумал вслух: "странно. Первый раз я увидел их всех вместе сегодня утром на тренировочном дворе. У них была дружеская схватка. Или то, что могло бы сойти за дружеский поединок."

- А кто же выигрывал?- Нетерпеливо спросил Оберин.

"Трудно сказать, - рассказывал Грегор, - он бил каждого из них по отдельности, но когда они объединились, им удалось сбить его с ног. В любом случае, борьба между ними никогда не становилась слишком жаркой. Возможно, вам будет интересно узнать, что именно по этой причине я созвал эту встречу."

-Вы созвали эту встречу, потому что ваш брат и дочери принца Оберина дрались на мечах?- Предположил Осмунд Кеттлбек.

- Нет, я назвал его так, потому что даже в разгар боя мой брат и песчаные змеи явно восхищались и уважали друг друга, - пояснил Грегор. - за пределами Севера и Дорна женщинам обычно не разрешается размахивать оружием или украшать доспехи. И их не воспринимают всерьез как солдат. Западные страны, в частности, придерживаются этого устаревшего взгляда на женщин. И все же мой брат Сандор преодолел это предубеждение. Кроме того, Сандор очень конкурентоспособен по своей природе, как и песок Обары и Нимерии. Можно было бы подумать, что эта грань разлучит их. Вместо этого он свел их вместе. Это навело меня на мысль... если три вспыльчивых чужака не из Легиона могут найти общий язык через спарринг, разумно предположить, что остальная часть королевства может объединиться более мирными средствами."

-В этом замечании есть своя логика, милорд, - согласился Аллард Сиворт.

- Совершенно верно, - согласился Гарт Хайтауэр.

Виктарион Грейджой выглядел несколько неуверенно. Он нахмурился и скептически предположил: "вы хотите сказать, что все вероятные брачные контракты, обсуждавшиеся на этой встрече, были задуманы вами сегодня?"

- Нет, я действительно придумал их давным-давно, - объяснил Грегор, - я просто ждал самого подходящего момента, чтобы поделиться ими со всеми вами. Вид моего брата Сандора, сражающегося с Обарой и Нимерией, просто убедил меня, что сейчас самое подходящее время для продолжения."

-Я понимаю, как вы можете поверить в это, милорд, - произнес Бринден Талли, - но дуэль-это одно. Брачные контракты-это совсем другое. Вы уверены, что вам следует воспринимать стычку между вашим братом и песчаными змеями как знак того, что помолвки между домами, принадлежащими к разным регионам, могут произойти?"

-Ну, я бы истолковал это так, - рассуждал Оберин Мартелл, размахивая своей фирменной хитрой ухмылкой, - в Дорне мальчики и девочки дерутся друг с другом-это обычное явление. За пределами моей Родины Дорнийцы готовы сражаться с любым, кого встретят. Дорнийские женщины столь же охотны, но им гораздо труднее найти себе достойных противников. Сандор не только готов сражаться с моими девочками, но и явно рад этому."

-Может быть, его притягивает к ним трепет битвы, - предположила Лин Корбрэй. - может быть, на самом деле его не интересуют ни Обара, ни Нимерия; ему просто интересно торжествовать над ними."

-О, что ты можешь знать о связях с прекрасным полом?- Возразил Герион Ланнистер.

Лин бросила на Гериона враждебный взгляд, на что блондин хихикнул в ответ.

-Принимая во внимание... уникальную перспективу Сира Лина, я не думаю, что Сандор видит только Обару и Нимерию как пару вызовов, - заявил Оберин Мартелл. - я считаю, что между ним и ними есть какое-то притяжение."

-Мы с Грегором пришли к одному и тому же выводу, - признался Дэйси.

-И мы только однажды видели их троих вместе, - напомнил Грегор остальным. - Обара, в частности, кажется, интересовалась чем-то еще, кроме боевого мастерства Сандора."

Оберин был заинтригован этим последним заявлением. Он потер подбородок и пробормотал: "Это просто замечательно. Может быть, мы тоже сможем использовать это в своих интересах. Пока мы еще обсуждаем тему помолвок и все такое…"

Грегор даже не подумал о возможности заключения брачного контракта между Сандором и одной из песчаных змей. И не только потому, что у горы не было настоящего голоса, в котором могла бы звучать невеста его брата. Это было также из-за обстоятельств рождения Обары. И все же он был бы глупцом, если бы не понял преимуществ такого союза.

-Я ценю твою идею, - признался Грегор, - но, к сожалению, моя мать не так терпима к бастардам, как ты или я, мой принц. Она бы плюнула на саму мысль о том, что мой брат женится на девочке-недоноске."

Оберин, казалось, ничуть не удивился этому заявлению. Но его это, похоже, не беспокоило. Он утверждал: "всего несколько минут назад вы предложили мне узаконить моих дочерей, скажем, король Роберт согласен сделать их Мартеллами. Разве твоя мать была бы так против этого?"

-Нет, - ответил Грегор, - и мой отец тоже. Но если бы это случилось, разве Обара не вышла бы замуж слишком низко?"

-В Дорне нет такого понятия, как женитьба выше или ниже своего положения, - возразил Оберин, - кроме того, судя по тому, что я слышал, ваш дом на юге процветал последние три года. Замок Клиган будет таким же хорошим местом для моей дочери, как и для вашей семьи."

Грегор сидел, размышляя об этих моментах. После минуты созерцательного спокойствия он сказал: "очень хорошо, Оберин. Я готов рассмотреть возможность заключения брачного контракта между Сандором и Обарой. Но прежде чем мы скажем им, моей матери или кому-то еще о помолвке, мы должны написать письмо в Королевскую Гавань. Если просьба о легализации ваших дочерей исходит от нас обоих, этого должно быть достаточно, чтобы убедить короля удовлетворить ее. Как только твой первенец будет признан Мартеллом, мы сможем обсудить вопрос о помолвке с ней и моим братом. Если они оба согласятся на это, и мои родители дадут им свое благословение, мы сможем сделать это официально."

Оберин кивнул головой, скрестил руки на груди и заявил: "Это более чем приемлемо."

Встреча закончилась через десять минут. Сразу же после того, как они покинули зал заседаний Совета, Грегор Клиган, Оберин Мартелл, Бринден Талли и Гарт Хайтауэр направились прямо в трущобы. Там гора и Красная гадюка составили письмо в Королевскую Гавань. В то же самое время Черная рыба написал письмо в Винтерфелл, а второй сын лорда Лейтона Хайтауэра написал письмо в Хайгарден.

Как только каждое письмо было закончено, ворон отправлялся по назначению.

Хотя на этой встрече было предложено более трех дюжин потенциальных брачных контрактов, Грегор хотел сразу же рассмотреть только один-между Роббом и Маргери. Чем скорее эта идея достигнет Винтерфелла и Хайгардена, тем больше шансов, что она осуществится.

После того как вороны были посланы, Грегору и его десяти спутникам ничего больше не оставалось, как ждать ответов.

Три дня спустя Лорд Джора Мормонт, Леди Мейдж Мормонт и три ее младшие дочери отправились на остров Медвежий. Еще через четыре дня Сандор Клиган, Эллин Клиган и Дэлия Клиган отправились в замок Клигана.

Перед самым отъездом Сандор довольно нежно попрощался с двумя старшими песчаными змеями. Он тепло обнял Нимерию и расцеловал ее в обе щеки. Он тоже обнял Обару, но когда попытался поцеловать ее в щеку, она сделала еще один шаг и поцеловала его прямо в губы. После одного мгновения шока Сандор расслабился и поцеловал ее в ответ. Для дородного молодого человека с агрессивными наклонностями он очень нежно целовался.

Вот это-то Грегор и называл знаком.

Следующий месяц прошел относительно спокойно. Помимо подавления нескольких групп бандитов и выслеживания случайных беглых преступников, ничего особенно примечательного не произошло для Легиона Без Знамен. Грегор все еще не получил ответа от короля Роберта, лорда Эддарда или лорда Мэйса. Но он лелеял надежду, что они (и люди вокруг них) придут за ним.

В середине первого месяца 287-го года после завоевания Эйегона произошло нечто очень важное.

Однажды поздним утром Лорд Грегор Клиган был один в своей комнате. Он сидел за своим столом, просматривая несколько отчетов от своих офицеров (самое близкое, что у них есть здесь для бумажной работы). Рядом с ним стояла кружка клюквенного сока. Большинство других лордов предпочли бы кружку эля или пива, но Грегор никогда особенно не пил в своей жизни. Он позволял себе пару бокалов вина за пиры, но в остальном старался как можно чаще оставаться трезвым.

Он был как раз в середине изучения списка новобранцев легиона, когда услышал громкий стук за дверью.

Он быстро поднял голову и крикнул: "войдите."

Это был Дансен, который вошел в комнату. Он вошел очень поспешно и дышал очень быстро, как будто пытался отдышаться. На самом деле, так оно и было; он бежал всю дорогу до Солнечной откуда-то с земли.

Обеспокоенный, Грегор поднялся со стула и спросил: "Дансен, что-то случилось?"

- Это... это Миледи, Сир, - проговорил Дансен, прерывисто дыша.

Хотя Дэйси была не единственной высокородной женщиной во рву Кейлин, Грегор знал, что всякий раз, когда его воины упоминали "Миледи", они имели в виду его жену.

-А что это такое?- Озабоченно спросил Грегор.

-Ну, Сир, она... - запинаясь, начал Дунсен. На этот раз он остановился не из-за усталости. Вместо этого, это было связано с опасениями. Затем он глубоко вздохнул и закончил фразу: "она упала в обморок."

Грегор тоже вдруг почувствовал, что у него перехватило дыхание. Он встал, обошел вокруг стола и требовательно спросил: "когда? - Куда же? Почему?"

-Только что, на тренировочной площадке, и я не знаю, - ответил Дансен соответственно, - Маленький Джон и Принц Оберин везут ее к Мейстеру Кеннику, пока мы говорим. Они послали меня за тобой, если ты не слишком занят."

-Конечно, нет, - торжественно заявил Грегор. Он снял свой плащ с крючка на стене и накинул его на плечи. Надежно обвязав его вокруг горла, он вместе с Дунсеном спустился в башню Лорда.

Когда они спустились на землю, Грегор спросил своего охранника :"

-Боюсь, что нет, сэр, - извиняющимся тоном ответил Дансен. - я прибыл на место происшествия только после того, как миледи потеряла сознание. К тому времени, когда я узнал, из-за чего весь этот шум, они уже перевезли ее."

-Ну что ж, я благодарен вам за то, что вы пришли прямо ко мне, - заявил Грегор.

-Рад это слышать, Сир, - искренне пробормотал Дансен.

Через десять минут Гора и его слуга добрались до кабинета мейстера. За дверью стояли Оберин Мартелл, Смоллджон Умбер, Родрик Кассель и еще несколько человек. Но только Грегору было позволено войти в комнату.

Внутри камеры Мейстер Кенник ухаживал за Дейси. Она уже пришла в себя, но выглядела не очень хорошо.

Ее лицо блестело от пота, и многие черные локоны были мокры от пота. Ее дыхание было таким же прерывистым, как и у Дансена, когда он подошел к солару Грегора.

Можно было бы объяснить это тем, что Дэйси была на тренировочном дворе, когда упала в обморок. До этого она целых двадцать минут препиралась с сиром Родриком. Но Сир Родрик – как и все присутствовавшие-заметил, что еще до начала дуэли Дэйси выглядела усталой или рассеянной. С каждой дополнительной минутой дуэли ее состояние ухудшалось.

Несмотря на то, как горячо выглядела Дэйси, ее верхняя часть тела была завернута в одеяло.

С первого взгляда Грегор догадался бы, что у нее жар. Но, как показала погода, Вестерос находился в процессе перехода с лета на зиму. Насколько было известно Грегору, осенняя лихорадка не распространялась ни в одной части страны, даже на севере.

Грегор подошел к жене, опустился рядом с ней на колени и взял ее руки в свои. - С тобой все в порядке? - обеспокоенно спросил он."

Она медленно повернулась лицом к мужу. Она выглядела не очень хорошо. Тем не менее, ей удалось слегка кивнуть головой, и она настаивала: "Да, у меня просто... немного кружится голова."

Затем она резко остановилась и зажала рот рукой, что означало, что ее вот-вот вырвет.

Грегор заметил на другом конце комнаты ночной горшок. Он поспешно подошел к нему, поднял и принес жене. Он держал его рядом с ней, на всякий случай.

К счастью для Дэйси, ей удалось избежать рвоты. К несчастью для Грегора, он не сразу понял, что ночной горшок не пуст. Либо Мейстер Кенник воспользовался им сегодня утром, либо слуги еще не успели его почистить. Грегор понюхал содержимое ночного горшка еще до того, как увидел его, а когда увидел, то закашлялся. Он быстро вернул ночной горшок на прежнее место, но его отвращение все еще оставалось.

Дейси была удивлена поведением своего мужа. Она сухо заметила: "интересно, кого сейчас больше всего стошнит: тебя или меня."

Но Грегору было не так весело. Он сардонически пробормотал: "неужели сейчас самое подходящее время для шуток?"

-Возможно, так оно и есть, милорд, - заметил Мейстер Кенник. - мы еще долго будем над этим смеяться."

-Я бы предпочел, чтобы вы подождали, пока не закончите осмотр моей жены, чтобы сделать это заявление, - сурово пробормотал Грегор.

-Как вам будет угодно, милорд, - уступил Кенник, - я скоро закончу. Мне просто нужно задать ей вопрос. Но это уже личное. Итак, если вы не возражаете...?"

При этих словах Грегор кивнул и отступил на несколько шагов, чтобы Кенник мог поговорить с Дейси наедине. Он что-то прошептал ей на ухо. В ответ она широко раскрыла глаза и удивленно посмотрела на него. Несколько секунд спустя она уставилась на свои ноги и тихо произнесла: - Ну... шесть недель назад, я полагаю."

Шесть недель назад? Ад - это еще что значит? Что случилось шесть недель назад?

Прежде чем он успел задать кому-нибудь этот вопрос, Кенник повернулся к горе и жестом пригласил его вернуться. Грегор медленно подошел к мейстеру и его жене. Теперь они оба ухмылялись.

-Лорд Грегор, я рад сообщить вам, что с Леди Дейси все в порядке, - сообщил ему Мейстер Кенник.

Грегор облегченно вздохнул и снова опустился на колени рядом с Дейси. Когда он снова взял ее руки в свои, он предположил: "так она совершенно здорова?"

- Да, - подтвердил Кенник. - Он встал на колени с другой стороны от Дэйси и лукаво добавил: - На самом деле они оба такие."

Раньше Грегор просто смущался. Теперь он был ошеломлен. - И то, и другое?"

- Да, Леди Дейси и... - Мейстер Кенник взял свободную руку Грегора и поднес ее к животу Дейси. На несколько секунд его рука покоилась на горе.

Правда открылась Грегору очень внезапно. Он еще несколько секунд смотрел на свою руку, лежащую на нижней части тела жены, а затем медленно перевел взгляд на нее и мейстера. - Вы хотите сказать... - очень тихо произнес он."

Мейстер Кенник кивнул головой и объявил: "Леди Дейси ждет ребенка, милорд."

Услышав подтверждение тому, что он уже начал подозревать, Грегор, казалось, застыл на месте. Он никак не отреагировал на это заявление немедленно. Дэйси и Мейстер Кенник внимательно наблюдали за ним, ожидая его ответа.

Затем теория Кенника сбылась; Грегор действительно рассмеялся. Вскоре к ним присоединились Дэйси и Мейстер. Они смеялись с облегчением, вспоминая, как напрасно волновались, смеялись весело, вспоминая, как были взволнованы этим вопросом, и с радостью вспоминали, как в конце этого года в Моут-Кейлин должен был родиться ребенок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 44**

Дэйси потребовалось около пяти минут, чтобы прийти в себя. После этого она и ее муж покинули покои мейстера.

По рву быстро распространился слух, что его госпожа ждет ребенка. К счастью, Грегор и Дэйси смогли частично контролировать ход распространения этой новости. Десять членов Тайного совета были проинформированы первыми. Затем-высшие офицеры Легиона Без Знамен. После этого были проинформированы простые солдаты, слуги дома Клиган и жители соседних городов.

Общая реакция на эту новость была восторженной. Грегор и Дэйси написали своим семьям, сообщив им об этой новости. Леди Мейдж Мормонт и Леди Дэлия Клиган были в восторге от того, что скоро станут бабушками. Сир Тарренс Клиган гордился своим сыном за то, что тот начал свой род наследования так скоро после женитьбы. Сандор был счастлив, что станет дядей, так же как Эллин, Элисана, Лира и Джорель были счастливы, что станут тетушками.

По просьбе его товарищей-легионеров был устроен небольшой пир в честь приближающегося прибытия наследника Грегора.

Грегор позаботился о том, чтобы это был небольшой праздник. У него не было никакого желания напрасно тратить пищу, даже в такой радостный момент, как этот. Надлежащее управление продовольствием имеет решающее значение для поддержания целостности Легиона. Кроме того, Вестерос скоро столкнется с другой зимой, и никто не мог позволить себе иметь недостаточно магазинов тогда.

Это последнее лето было очень коротким. Оставалось надеяться, что следующей зимы уже не будет.

За все свое детство в западных землях Грегор повидал около шести или семи зим. Все они были относительно мягкими, и дом Клигана из Цитадели Клигана прошел через них без каких-либо существенных потерь.

Но эти последние две зимы на Севере ... Они были совсем другими.

Хотя Грегори Уэлч никогда не бывал в южной половине Соединенных Штатов, пока не поступил в колледж, его детство не ограничивалось северной частью страны. У него были тетя и дядя, которые жили в Канаде. Несколько раз Грегори, его родители и брат с сестрой приходили к ним в гости. Так уж получилось, что его тетя и дядя любили путешествовать. Каждый раз, когда семья Грегори навещала их, они встречались в разных городах. Среди городов, которые они видели, были Ванкувер, Калгари, Эдмонтон, Монреаль и Торонто.

В какой бы город он ни приехал, Грегори всегда с удовольствием проводил отпуск в Канаде.

За одним небольшим исключением.

Когда ему было тринадцать, он вместе с семьей приехал в Виннипег. С самим городом и его обитателями все было в порядке. Истинной проблемой был климат, так как они отправились туда в середине января.

Зимой Виннипег считался самой холодной и постоянно обитаемой точкой на Земле в Западном полушарии. Грегори не понаслышке убедился, что это утверждение вполне справедливо.

Его семья оставалась там в течение недели, но в общей сложности они провели одиннадцать часов этого интервала на улице. Температура редко поднималась выше нуля, и на земле всегда было по меньшей мере восемнадцать дюймов снега. Часто дороги были слишком обледенелыми для автомобильного транспорта, поэтому они обычно были вынуждены идти пешком, когда они шли куда-то.

Это была самая суровая зима в первой жизни Грегори.

Но несмотря на то, как паршиво это было, Грегор чувствовал, что зима в Виннипеге все же предпочтительнее, чем зима на севере. По крайней мере, в Виннипеге снежные бури обычно длились всего несколько часов, и были дни, когда свежий снег не выпадал вообще.

Такой отсрочки не было нигде на севере. Казалось, что метель бушует здесь каждый день. В этот милосердный день на земле лежал двухфутовый слой снега. В суровый день (а эти милостивые в три раза превосходили их числом) там было четыре фута. Средняя температура обычно была на пять-пятнадцать градусов холоднее, чем в среднем по Виннипегу.

Грегор уже пережил две зимы на Севере, но это не делало перспективу столкнуться с третьей еще более привлекательной.

Было также болезненное напоминание, что Легион не вышел невредимым из любой из первых двух зим.

В течение первой зимы ремонт во рву Кейлин все еще продолжался. В башнях, построенных для размещения всех членов Легиона, было слишком мало места. Даже когда каждый дюйм свободного внутреннего пространства был выделен, многие из них были вынуждены спать снаружи. Чтобы согреться, они разбили лагерь вокруг больших костров, которые каждый час заправляли железными дровами. Несмотря на все эти усилия, пятьдесят восемь легионеров погибли в снегах.

Вторая зима была еще более катастрофической. Хотя ров Кейлин был к тому времени достаточно велик, чтобы вместить весь Легион, он не был достаточно велик, чтобы включить в него мелких жителей недавно построенных соседних городов. Дома в этих деревнях летом были прочными и крепкими, но зимой, несмотря на всю ярость северных снегов, они не могли служить надежным укрытием. Только одиннадцать легионеров погибло, но почти сотня мелких жителей тоже погибли. По мнению Грегора, потери среди гражданского населения всегда были намного хуже, чем потери в войсках.

Естественно, он не позволит людям Моат-Кейлин пережить эти трудности в третий раз. Он примет меры к тому, чтобы этого не произошло.

Почти все потери в обоих случаях были отнесены на счет плохого или недостаточного жилья. Грегор заметил это, и он предпринял шаги, чтобы исправить это затруднительное положение. Дома в деревнях были укреплены, и еще больше башен было возведено во рву.

Теперь каждый дом в деревне мог выдержать даже самую свирепую метель. И даже если бы они не смогли этого сделать, четырнадцать башен обеспечивали достаточное количество комнат, чтобы легионеры и горожане могли комфортно жить вместе. Интересно, что у них все равно было бы достаточно места, чтобы условия жизни не были переполнены.

Грегор был доволен этими успехами. Он не только гарантировал бы благополучие всех людей, живущих во рву Кейлин, но и не было бы никакой необходимости искать более безопасное убежище в другом месте. Грегор не стал бы заставлять своих людей пережить еще одну суровую зиму во рву Кейлин, не подготовившись к ней. Если бы он не смог обеспечить своих людей подходящими жилыми помещениями во время зимних снегопадов, единственным вариантом для Легиона и мелких жителей было бы передислоцироваться на юг до возвращения лета.

Грегор был полон решимости держать Легион без знамен на Севере как можно дольше. Это была одна из главных причин, почему гора выбрала ров Кейлин в качестве своей базы для операций: ее местоположение.

На самом деле, расположение рва объясняло две причины, по которым он выбрал ров Кейлин в качестве своей новой крепости и штаб-квартиры для Легиона Без Знамен

Первая причина была связана с его окружением. С юга он был защищен километрами болот и топей. Они образовывали естественный барьер от всего, что поднималось по Королевскому тракту.

Конечно, истинные угрозы должны были прийти с севера. Однако с этой стороны ров не имел никаких баррикад, естественных или иных.

Если быть точным, то ничего подобного там не было до того, как появился Грегор. Это была еще одна поправка, которую он наложил на ров.

После того как деревни и новые башни были возведены, Грегор позаботился о строительстве стены, которая окаймляла земли непосредственно к северу от рва Кейлин.

Стена не была сделана из камня, дерева, металла или любого традиционного типа фундамента. Он был сделан из чего-то, что даже не существовало в мире до появления Грегора.

Когда архитекторы Эссоси впервые прибыли в Моот-Кейлин, Грегор представил им составленную им самим композицию. Компаунд представлял собой партию самодельного бетона.

Архитекторы были очень впечатлены бетоном и его использованием. Они спросили, как был создан этот компаунд, и Грегор дал им краткое описание процесса плавки.

Чтобы сделать бетон, Грегору требовался цемент, который тоже еще не изобрели. К счастью, у него были средства, чтобы создать это, а также. Он собрал большое количество глины и богатого кальцитом известняка, а затем смешал их с равными долями воды и песка. Его кузнецы вместе нагревали ингредиенты в кузницах рва Кейлин.

Полученная смесь была немного сырой, но достаточно прочной и податливой, чтобы ее можно было использовать по назначению.

У Грегора и архитекторов была устойчивая договоренность. Кузнецы горы плавили бетон; архитекторы использовали его, чтобы построить тридцатифутовую стену вдоль северной границы рва Кейлин. Они также использовали его для укрепления домов в деревнях и башен рва.

Хотя Грегор и рассказал архитекторам, как создается бетон, он не продемонстрировал им этот процесс. Таким образом, хотя они и знали, как был сделан компаунд, они не знали, как сделать это сами.

Во время своего пребывания во рву Кейлин архитекторы предложили Грегору дать им рецепт плавки бетона. Таким образом, рассуждали они, они могли бы сделать компаунд сами, не полагаясь на его Кузнецов и не перегружая их работой.

У Грегора возникло искушение поделиться рецептом. Однако его кузнецы заверили его, что плавка бетона не была для них рутиной.

Более того, Грегор увидел в этом возможность для бизнеса. Хотя в этом мире не существовало такого понятия, как копирайт, но до тех пор, пока во рву Кейлин одна владела рецептом бетона, возможность производить и продавать его принадлежала исключительно Грегору.

Поэтому он отказался поделиться рецептом с архитекторами. Они были разочарованы, но приняли его выбор.

Бетон и цемент были первыми предметами из его первой жизни, которые Грегор представил известному миру. Через свои связи он продал огромное количество обоих этих веществ на рынках Семи Королевств, девяти свободных городов и Невольничьего залива. Они принесли огромную сумму дохода дому Клигана из замка Клигана.

Грегор все еще владел патентами на цемент и бетон. Пока они будут принадлежать ему, казна во рву Кейлин будет пополняться все больше и больше. Все, что он должен был сделать, это убедиться, что необходимые материалы всегда были в изобилии.

Воду можно было добывать через разрез или акведук рва, песок можно было завозить из Дорна, а глину можно было добывать на землях, прилегающих ко рву.

Единственным материалом, который представлял некоторую трудность для поиска, был богатый кальцитом известняк. К счастью, у Грегора были способы добыть этот минерал.

Если и было что-то, чем западные земли славились (кроме того, что у них был самый тщеславный и гордый великий дом), так это то, что они производили величайших шахтеров во всем королевстве. Многие из легионеров Вестерландии имели хоть какой-то опыт работы в шахтах. Грегор решил применить эти навыки на практике.

Получив специальное разрешение от лорда Эддарда Старка, Грегор поручил этим легионерам найти и раскопать любые ценные тайники известняка или других драгоценных металлов в южной половине Севера. Прошедший год принес очень плодотворные результаты. До сих пор они находили жилы известняка, лунного камня, цинка, железа, черного дерева, серебра, малахита, ртути и даже иногда золота.

Добыча полезных ископаемых была еще более прибыльной, чем сбыт бетона и цемента. Прибыль, полученная от этих операций, была примерно в десять раз больше, чем понесенные расходы.

Если это предприятие станет достаточно успешным, Грегор, вероятно, будет настаивать на продолжении их горнодобывающей деятельности на всем остальном Севере, вплоть до стены.

Во всяком случае, теперь, когда вдоль северной границы рва Кейлин была возведена стена из твердого бетона, крепость была защищена с обеих сторон. В стене было всего три прохода, и каждый из них при необходимости можно было закрыть бетонными дверьми.

Как только наступит Долгая ночь, бетонная стена превратится в грозное препятствие для остальных. Грегор знал, что это не задержит их навсегда, но сильно задержит их продвижение на юг. Легиону Без Знамен даже дадут некоторое время, чтобы оттеснить остальных или покинуть ров.

Кроме того, как только остальные пройдут через бетонную стену, их трудности не остановятся на рве Кейлин. Даже если им удастся уничтожить Легион, им все равно придется столкнуться с опасностями шеи. Грегор не знал, насколько глубоки были болота, но он верил, что они смогут поглотить огромную часть белых Ходячих, прежде чем они достигнут Речных земель.

Это была одна из двух причин, по которым расположение рва Кейлин делало его оптимальным выбором для Легиона Без Знамен.

Другая причина была связана с положением рва относительно остальной части Вестероса. Это было чуть ли не на севере. На самом деле, это может быть довольно влажно время от времени. Тем не менее, он разделял тот же климат остальной части региона.

Как хорошо знал Грегор, северные пейзажи были холодными и негостеприимными круглый год. Температура никогда не поднималась выше семидесяти градусов, а снег выпадал даже летом.

Только северяне привыкли к такому Вечному холоду. Грегор надеялся познакомить с этим климатом и всех остальных в Легионе Без Знамен.

Вот почему Грегор выбрал Северную крепость в качестве оперативной базы Легиона. Это было бы мерой предосторожности.

После восстания Железнорожденных наступит великое лето, которое продлится около десяти лет. В то время как остальная часть королевства будет купаться в солнечном свете и жаре, Север будет оставаться несколько холодным.

По мнению Грегора, разместив на неопределенное время значительную часть боевых сил Вестероса на севере, каждый член этой роты хорошо познакомится с холодом в течение Великого лета. Поэтому, как только наступит Долгая ночь, легионеры не будут чужды зиме. Это даст им больше шансов выжить в экстремальной погоде.

Если легионеры забудут, какой опасной может быть зима, это не принесет им ничего хорошего. У них было бы достаточно проблем, чтобы справиться с ними, не приспосабливаясь к резкому падению климата.

Еще до того, как он впервые отправился на север, Грегор знал, что жизнь во рву Кейлин будет трудной. Но в долгосрочной перспективе дополнительная трудность того стоит.

Через несколько недель после того, как Грегор узнал, что его жена находится в процессе рождения их первого наследника, Вестерос снова был тронут зимой.

Эта зима была не более приятной, чем две предыдущие. Но, по крайней мере, ров Кейлин был лучше приспособлен, чтобы вынести это. Легионеры и мелкие жители нашли достаточно укрытия от метелей в пределах рва.

Оставаясь в помещении, он не полностью блокировал холод,но каждый мог найти способ согреться.

Например, по ночам Грегор и Дэйси могли согревать друг друга. Очень эффективно, можно сказать.

Хотя она была беременна, Дэйси не возражала против интимных отношений со своим мужем. Более того, беременность, похоже, обострила ее либидо. Грегор был слишком счастлив, чтобы утолить ее аппетит. Каждый вечер в течение первых двух месяцев после того, как Мейстеру Кеннику поставили диагноз, житель Медвежьего острова и гора занимались любовью по меньшей мере трижды.

Это был довольно волнующий опыт. Это действительно заставило Грегора вспомнить шутку, которую он слышал в своей первой жизни:

Что вы получаете, когда объединяете Властелина колец с порно? Вы получаете песню льда и Огня.

Не будучи особенно умным, он всегда считал эту шутку забавной. Отчасти потому, что это была неоспоримая правда. Он и Дэйси могли бы засвидетельствовать его подлинность. Кроме того, в Легионе Без Знамен теперь было достаточно женщин, чтобы легионеры могли основать свой собственный город. Грегор был не единственным, кто это заметил. Некоторые даже пользовались этим преимуществом. Нетрудно было определить, какие именно. В Моут-Кейлин почти не было секретов, кто с кем трахается.

Всякий раз, когда они ложились спать, Грегор заботился о том, чтобы жена всегда была сверху. Именно так они обычно поступали еще до того, как она забеременела. Раньше они делали это главным образом для того, чтобы он не задушил ее. Теперь он делал это так, чтобы не слишком сильно давить ей на живот. Он не рискнет причинить вред своему еще не родившемуся ребенку, особенно во время того акта, в котором он был зачат.

Грегор поклялся себе и Леди Мейдж, что не будет обращаться с Дейси как с больной или слабой девочкой, когда она будет беременна. Хотя он остался верен этому обещанию, он стал немного больше защищать свою жену.

Раз в неделю Дэйси заходила в кабинет Мейстера Кенника, чтобы проверить ее состояние. Грегор непременно сопровождал ее на каждую из этих встреч. Он хотел знать все: рост плода, подробности того, что может ожидать Дэйси, рекомендуемые изменения в ее диете и физических упражнениях и все остальное.

Одно дело, что Грегор был поглощен своей женой. Конечно, даже дураку было ясно видно, что Грегор глубоко любил и любил Дейси. Как бы то ни было, его истинный энтузиазм был вызван слегка выступающей нижней частью живота девочки-медведицы.

Эта фиксация была достаточно проста для понимания. Грегор не был одержим; он просто испытывал чувство эйфории, как всякий молодой человек, стремящийся вскоре стать отцом.

Дэйси не возражала против новообретенного очарования Грегора ее нижней частью тела. Кроме того, это было новое очарование и с остальными ее частями тоже. Другими словами, это была всего лишь одна вещь, которую обожал ее муж. К тому же, поскольку ребенок был его, он имел право так волноваться. Кроме того, она наслаждалась всем тем вниманием, которое он ей оказывал.

Грегор и Мейстер Кенник были не единственными, кто проводил гораздо больше времени с Дейси после того, как было объявлено о ее беременности. Оберин Мартелл и Эллария Сэнд, как правило, были рядом с ней довольно часто. Более того, казалось, что благополучие Дэйси стало одной из их главных забот. По какой причине, ни Дэйси, ни ее муж сначала не могли понять.

Когда его спросили, Оберин объяснил, что у них с Элларией было несколько причин для внезапного интереса к Дейси. Во-первых, они уважали жительницу Медвежьего острова и все, что она отстаивала. Она была самой первой женщиной-легионером, и она вдохновила многих женщин по всему королевству последовать ее примеру. Кроме того, однажды Эллария тоже была беременна. Таким образом, он был одной из немногих высокородных леди во рву Кейлин, которые могли помочь Дэйси справиться с ее собственной беременностью и подготовиться к предстоящему переходу в материнство.

Кроме того, Оберин и Эллария одинаково высоко ценили ее мужа. Оберин не забыл, как Грегор спас его сестру, и, судя по всему, никогда не забудет (так же, как никогда не забыл бы, если бы гора была тем, кто убил ее). Кроме того, Оберин был благодарен Грегору за то, что тот причислял его к своим лучшим друзьям и самым надежным союзникам.

Как ни странно, Эллария снова забеременела через пару месяцев после Дэйси. Из того, что Грегор помнил о песчаных змеях, поскольку Элия уже родилась, Обелла должна была стать следующей по пути. Дэйси поздравила пожилую женщину с получением ее собственного свертка, и Эллария, хотя и была благодарна и взволнована, настаивала, что беременность Дэйси все еще была поистине знаменательным событием в Моут-Кейлин.

Самая главная причина заключалась в том, о чем даже сам Грегор еще не задумывался. Оберин указал ему, что Легион Без Знамен начинался как отряд мужчин и женщин со всего королевства, которые сражались бок о бок. А теперь это стало чем-то большим. Степень терпимости и взаимопонимания между членами Легиона Без Знамен была почти неслыханной, даже в Ночном дозоре. Из-за этого фактора и многих других Легион начинал становиться похожим на семью.

Поразмыслив над этим, Грегор понял, что принц действительно прав. Он был очень рад подтвердить это открытие. Он с трудом мог припомнить, когда в последний раз какая-либо форма предвзятости вызывала проблемы в Моут-Кейлин. Даже те люди, которые пришли ко рву с самыми крайними предрассудками, отбросили их в сторону в пользу уважения и широты взглядов. Это могло означать только одно: легионеры больше не были просто товарищами. Теперь они были братьями и сестрами по оружию.

Оберин также охотно упомянул о возможности того, что Клиганы и Мартеллы могут быть связаны как нечто большее. Если все пойдет хорошо, они станут семьей через брак, и в конечном итоге кровь тоже.

Грегор все еще был очень рад возможности заключения брачного контракта между Сандором и Обарой. Но ему было любопытно, какова же будет истинная природа его отношений с Оберином. Он немного подумал об этом.

Если Сандор и Обара в конце концов окажутся вместе, то брат Грегора женится на первой дочери Оберина.

Так что же тогда будет с горой и Красной гадюкой? Грегор будет братом зятя Оберина, а Оберин-тестем брата Грегора. Кем они станут друг для друга, Грегор не знал до конца.

В любом случае, тогда они были бы семьей и в физическом смысле, и в духовном. Это означало бы множество выгод для всех вовлеченных сторон. Главным из них был тот факт, что Клиганы будут самым первым домом из западных земель, который женится в Дорне. Вполне себе достижение, особенно для такого молодого дома, как у них.

Конечно, после того как Грегор женился на Дейси, Клиганы уже были самой первой семьей из западных земель, которая вышла замуж на севере. Они уже создали один прецедент, а почему бы и не создать другой?

Некоторые шутили, что с присоединением дома Клигана и дома Мормонта гиганты скоро вернутся в мир.

Нетрудно было представить себе, как этот слух пустил корни.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 45**

В 287 году нашей эры Грегору исполнилось двадцать два года, и теперь он был уже совсем взрослым. Его предельный рост составлял семь футов и девять дюймов. Во время своей первой беременности Дэйси увидела свои семнадцатые именины. Она была чуть больше чем на фут ниже своего мужа-шесть футов семь дюймов. Но она все еще росла, хотя и постепенно.

Учитывая все это, можно было предположить, что все дети Грегора и Дейси будут немного выше среднего роста. Они, вероятно, были бы даже самыми высокими представителями своего поколения. Грегор, конечно же, не мог представить себе никого, кто подошел бы так близко.

Сандор и Дэйси были примерно одного роста, но, учитывая ускоренный рост мужчин, это, вероятно, изменится.

Насколько было известно Грегору, в Вестеросе только три человека были выше ростом, чем Дэйси, и все они были уроженцами Севера. Это был великий Умбер семи футов трех дюймов, Малый Умбер шести футов десяти дюймов и... некий целеустремленный Конюх из Винтерфелла шести футов одиннадцати дюймов.

Во всяком случае, гора была самым высоким человеком в Семи Королевствах, а его жена-самой высокой женщиной. По логике вещей, у них было бы больше детей, чем у любой другой пары в королевстве. Насколько он высок, они точно сказать не могли. Но скоро они все узнают.

Через девять недель после того, как Грегор и Дейси поженились (и через пять после того, как они узнали о беременности последнего), с юга прилетел ворон. Он принес с собой письмо, которое Мейстер Кенник тут же принес своему господину. Воск содержал форму коронованного оленя, что указывало на то, что он был послан из Королевской Гавани.

Письмо принесло радостную весть.

Роберт Баратеон и остальные члены Малого Совета обсудили дело Грегора и Оберина, чтобы узаконить права дочерей последнего, и после долгих дебатов король решил дать им свое одобрение.

В письме содержался королевский указ, подписанный самим Робертом, формально узаконивающий Обару Сэнд и Нимерию Сэнд как законнорожденных дочерей принца Оберина Нимероса Мартелла. В нем было объявлено, что с этого дня девочки должны быть признаны как Обара Мартелл и Нимерия Мартелл.

Согласно письму, только Обара и Нимерия были узаконены. Это было главным образом потому, что они были единственными дочерьми Оберина, которых он специально назвал по имени в петиции, которую он и Грегор отправили королю. Роберт не узаконил других песчаных змей только потому, что не знал их имен. Варис, конечно, мог бы ему сказать. Но паук надеялся не говорить ничего о "незаконнорожденном сыне" Оберина.- Кроме этого, король ничего не спрашивал.

Роберт написал в своем письме, что если Оберин хочет узаконить остальных своих дочерей, то все, что ему нужно сделать, - это снова написать в Малый совет, и они сделают Мартеллы из других песчаных змей, а также из всех других детей, рожденных на Земле, которые могли бы быть у Красной гадюки в будущем.

Роберт даже предложил узаконить любовницу Оберина. Все, кто слышал это предложение, были очень удивлены им, особенно сама Эллария.

Эллария Сэнд была единственным ребенком Лорда Хармена Уллера. Если она получит его имя, то станет законной наследницей Хеллхольта.

Эта концепция могла бы показаться очень привлекательной для большинства детей, рожденных на базе. Однако на самом деле Эллария предпочитала вести образ жизни ублюдка. Не имея собственного имени, она могла делать все, что ей заблагорассудится. У нее не было никаких обязанностей, обязанностей или обязательств. Кроме Оберина и песчаных Змей, она не была привязана ни к кому и ни к чему.

Некоторые, возможно, считали эгоистичным со стороны Элларии избрать снисходительный образ жизни бастарда вместо привилегии продолжать наследие семьи своего отца. К счастью, у лорда Хармена был младший брат, Сир Ульвик Уллер. Из того, что слышал Грегор, Сир Ульвик все еще не был женат, но он был гораздо меньше против обязательств, чем его старший брат, так что линия наследования дома Уллеров была гарантирована в любом случае.

Несмотря на все сказанное, Эллария не могла просто проигнорировать предложение короля Роберта. Может быть, настанет день, когда ей будет легче родиться истинной. Она не могла предположить причину, по которой это было бы так. Тем не менее она не забудет о предложении короля и будет ждать до тех пор, пока этот день не наступит. Возможно, когда-нибудь в будущем она действительно станет леди Элларией Уллер из Хеллхолта.

Что действительно имело значение, так это то, что теперь у Обары и Нимерии было имя их отца. Когда эта зима закончится, Оберин обсудит идею помолвки со своим старшим братом, и Грегор пошлет ворона в замок Клиган, чтобы сделать предложение своему брату. Тогда они наконец узнают, действительно ли на столе лежит брачный контракт между Обарой и Сандором.

Роберт Баратеон был не единственным высокородным, кто написал Моат Кейлин в ту зиму.

Через две недели после получения королевского письма из Винтерфелла и Хайгардена прибыли еще два ворона. Леди Кейтилин Старк и Леди Элери Тирелл наконец-то ответили на письма, посланные им ее дядей и братом соответственно.

Причина, по которой они так долго не отвечали, была не в отсутствии интереса. Совсем наоборот: идея объединения Севера и владений через брак захватила их воображение. Они провели последние одиннадцать недель, обсуждая эту идею со своими мужьями (и доброй матерью в случае Алери).

Обсудив эту тему между собой, две великие семьи решили также обменяться некоторой перепиской друг с другом. Недавно из Винтерфелла и Хайгардена туда-сюда слеталось множество Воронов. За последние три месяца между этими двумя крепостями было отправлено больше писем, чем за всю их историю

Робб Старк и Маргери Тирелл были еще слишком малы, чтобы говорить за себя, но их родители воспитывали их как послушных детей. Когда они достаточно подрастут, то согласятся на любые браки, которые выберут для них родители, и будут выполнять свои обязательства без возражений.

После долгих раздумий Лорд Эддард Старк и Лорд Мейс Тирелл согласились рассмотреть вопрос о помолвке сына первого и дочери второго. Пока еще не было составлено никаких брачных контрактов, но один из них серьезно рассматривается.

Так что на данный момент казалось, что волк и Роза просто могут соединиться вместе в ближайшем будущем.

Теперь, когда вопросы легализации Обары и помолвки Робба и Маргери были решены, Грегор мог лучше сосредоточиться на проблемах более близких к дому. В основном он помогал своим людям пережить зиму и заботился о Дэйси на протяжении всей ее беременности.

Невероятно, но за эту зиму ни один человек во рву Кейлин не умер. Улучшенные жилищные условия гарантировали, что всем будет тепло и комфортно.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, многие обитатели рва часто резвились в снегу. Эта толпа не ограничивалась детьми у рва. Там были взрослые мужчины и женщины, которые принимали участие в мероприятиях, обычно зарезервированных более молодой группой. Эти мероприятия включали в себя игры в снежки, создание впечатлений в снегу и строительство снеговиков.

Когда у него было немного свободного времени, Грегор присоединялся к своим товарищам-легионерам во дворе, чтобы немного развлечься на снегу. Он упаковал приличный снежок и создал прекрасного снежного ангела, но его снеговики были больше, чем у кого-либо еще.

Всякий раз, когда он строил его, Грегор любил насвистывать мелодию "давайте построим снеговика"из Cannibal: The Musical.

Время от времени кто-нибудь из его людей удивленно поглядывал на него. Это было не слишком удивительно; они никогда не слышали эту мелодию или что-нибудь подобное раньше. Но даже при этом Грегор никому не рассказывал о лирике этой песни. Это было главным образом из-за того, насколько глупой и нелепой была песня (так же, как и мюзикл, из которого она была). Тем не менее, ему очень понравилась эта песня (и сам мюзикл).

Дэйси была в состоянии сопровождать своего мужа в снегу в течение первой половины своей беременности. Она даже участвовала в некоторых мероприятиях.

Медвежий островитянин оказался гораздо лучше в снежных боях, чем гора. Всякий раз, когда назначались две команды, Дэйси часто командовала одной из них, и ее команда обычно побеждала.

С другой стороны, многие люди из команды противника неохотно бросали в нее снежки. Она была не только госпожой Моат-Кейлин, но и носила в себе наследника этого самого Моата.

Дэйси быстро это заметила и решительно заявила, что ни она сама, ни ее ребенок не были слабаками и что она может выдержать несколько ударов. Не желая огорчать свою госпожу, другие бойцы согласились не относиться к ней иначе в борьбе снежками.

Так продолжалось до пятого месяца беременности Дейси. В это время, в разгар особенно жаркого сражения, Дэйси приложилась снежком к нижней части груди. Удар пришелся не слишком близко к животу, но силы удара было достаточно, чтобы выбить из нее дух. После того, как она упала, Грегор быстро пришел на помощь своей жене и внес ее внутрь. Мейстер Кенник подтвердил, что у нее просто перехватило дыхание. Грегор подозревал, что другая команда прятала камни в своих снежках, но он никогда не находил никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

Во всяком случае, после долгих уговоров со стороны мужа Дэйси согласилась выйти из снежных войн до тех пор, пока не родится их ребенок.

Единственное, что действительно восхищало Грегора в Дейси, так это то, как изящно она справлялась со своей беременностью.

Грегор отчетливо помнил две последние беременности своей первой матери. Мать Грегори Уэлча по натуре была очень доброй и сострадательной женщиной, но всякий раз, когда она чего-то ждала, она становилась очень нетерпеливой, раздражительной, а иногда и неприятной.

Дэйси была совсем не такой. Она была восприимчива к перепадам настроения, но они никогда не длились долго. Похоже, они действительно находились под ее контролем. Она обладала впечатляющей дисциплиной над своим разумом и эмоциями. Грегор недоумевал, откуда у нее взялся этот подвиг. Может быть, потому, что жители Медвежьего острова привыкли к трудностям даже больше, чем большинство других северных домов.

Дэйси все еще испытывала многие другие симптомы, которые традиционно дополняли беременность. Первые три месяца его мучила утренняя тошнота. Она была более восприимчива к перепадам температур и вставала с постели по меньшей мере раз за ночь, чтобы сходить в уборную.

Она старалась не позволять этим симптомам влиять на ее повседневную жизнь. Тем не менее, на седьмом месяце она добровольно согласилась прекратить спарринги на тренировочном дворе. К тому времени ее рефлексы и диапазон движений сильно сократились из-за выпуклости живота. Но даже в этом случае она не отказалась от своих обязанностей госпожи Моат-Кейлин.

Наконец этот день настал.

Ранним утром, в самом начале девятого месяца 287 года нашей эры, Грегора очень резко разбудила жена. Когда гора пришла в себя, Дэйси пожаловалась на резкую боль в нижней части тела. Похоже, у нее начались схватки. Они быстро обнаружили, что у нее отошли воды.

Грегор спрыгнул с кровати и быстро оделся. Дэйси даже не потрудилась одеться. Это была небольшая проблема; она была одета только в свое нижнее белье. Поэтому Грегор завернул ее в толстый плащ из волчьей шкуры и надел ей на ноги мягкие овчинные туфли.

После этого Грегор понес Дэйси вниз по лестнице в башню Лорда и привел ее прямо в покои Мейстера Кенника. К их счастью, Мейстер всегда вставал рано. Он уже позавтракал и готовился к новому дню.

Когда появился его лорд с женой на руках, Кенник вытянулся по стойке смирно. Одного взгляда на Дейси было достаточно, чтобы Кенник понял, что происходит. Он уже соорудил в соседней комнате родильную палату. Он велел Грегору привести Дейси в эту комнату. Гора подвела Дэйси к кровати и осторожно опустила на нее.

Пока Мейстер возился с Дейси, Грегор отправился за повитухой. Он нашел ее в одной из деревень к северу от рва. Потребовалось несколько минут, чтобы вытащить ее из постели, но как только она узнала об этом, то поспешно и покорно последовала за своим господином обратно ко рву.

Акушеркой была женщина средних лет по имени Вера. Она и ее семья были одними из первых, кто переехал в городки к северу от Моут-Кейлин. У Веры было трое собственных детей,и она помогала десяткам других женщин принимать роды.

Вскоре после того, как стало известно о беременности Дейси, Вера предложила ей свои услуги в родильной палате. Поскольку она обладала достаточной квалификацией для этой роли, Грегор поспешил удовлетворить ее просьбу.

Вернувшись в родильную палату, они обнаружили, что Дэйси и Мейстер Кенник были не одни. К ним присоединились Оберин Мартелл и Эллария Сэнд. Каким-то образом Красная гадюка и его любовница узнали о том, что происходит. Должно быть, они видели, как Грегор тащил Дэйси в покои мейстера. Это было единственное разумное объяснение.

То, как они это узнали, мало что значило для Грегора. Важно было то, что они были там, чтобы помочь. Эллария хотела помочь Вере с родами, а Оберин планировал оказать моральную поддержку Грегору.

Как только Дэйси удобно устроилась, Вера и Эллария выпроводили Грегора и Оберина из комнаты. Они утверждали, что, кроме мейстеров, мужчинам нет места в родильной палате. Грегор попытался возразить, но Вера была глуха к его мольбам и требованиям. Ради своей жены он не стал устраивать сцену. Он неохотно вышел в коридор и присоединился к Оберину.

Дэйси была уже расширена на десять сантиметров, так что роды начались сразу же. Тем не менее, сам процесс продолжался изнурительные четыре часа.

Этого времени было более чем достаточно, чтобы осознать всю важность происходящего. Грегор сидел за дверью комнаты вместе с Оберином и жаловался на сложившуюся ситуацию.

Последние восемь месяцев Грегор с нетерпением ждал этого момента. Теперь, когда оно наконец пришло, он почувствовал себя очень неуютно.

Время от времени его жена издавала мучительный вопль. Каждый из этих криков был как нож в его сердце. Хуже всего было то, что он ничего не мог сделать, чтобы облегчить боль Дейси.

Грегор молился Богам-Старым, Новым и тому Богу, Которому он поклонялся в своей первой жизни, – чтобы Дейси и их ребенок пережили это испытание. Дэйси была сильной женщиной; Любой ребенок с их генами был бы таким же крепким и выносливым.

Что действительно беспокоило Грегора, так это то, что произойдет после рождения его первого ребенка. Публично Грегор должен был надеяться на ребенка мужского пола. В глубине души Грегору было все равно, будет ли его ребенок мальчиком или девочкой. Как бы то ни было, он все равно будет любить и заботиться о своем ребенке.

Он просто надеялся, что будет хорошим отцом. В обеих своих жизнях он довольно часто присматривал за младшими братьями и сестрами, но фактически не воспитывал их. Его родители растили их вместе с ним.

Грегор попытался уверить себя, что он сможет справиться с отцовством. В конце концов, он был командиром более чем трех тысяч мужчин и женщин. Если он мог позаботиться о благополучии такого количества людей, то, конечно же, он мог сделать то же самое и для ребенка.

Конечно, каждый из легионеров пришел в ров Кейлин взрослым или почти взрослым. Все они были зачаты и воспитаны кем-то другим. Этот ребенок, однако, был зачат им, и он будет отвечать за его воспитание до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия.

Грегор не выказал ни малейших угрызений совести, но одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы Оберин понял, что гора внутренне взбесилась. К счастью, красная гадюка сумел убедить своего массивного друга, что его опасения были необоснованны.

Оберин заявил, что он знал, что Грегор будет отличным родителем. Он размышлял о том, что если бы Грегор был хотя бы наполовину таким же хорошим отцом, как он был боевым командиром, то у его ребенка был бы один из лучших отцов в королевстве. За то короткое время, что он знал их, Рейнис и Эйгон прониклись симпатией к Грегору. Оберин был убежден, что это верный признак того, насколько хорошо Грегор умеет обращаться с детьми.

К концу четвертого часа Оберин сумел успокоить Грегора и развеять его сомнения относительно отцовства. Грегор признал, что его беспокойство было напрасным.

Не прошло и пяти минут, как крики Дэйси наконец прекратились. Их сменил плач новорожденного ребенка.

Грегор медленно повернулся к двери и пристально посмотрел на нее.

Через минуту Мейстер Кенник медленно открыл дверь, улыбнулся молодому человеку и объявил: "у вас есть сын, милорд."

Грегор и Оберин быстро поднялись с земли и вошли внутрь.

Эллария делала маленькие глотки из бокала с вином. Вера помогала Дэйси сесть в постели. Сама Дэйси была явно измотана. Но она улыбалась так широко, как Грегор еще никогда не видел. Когда она увидела своего мужа, ее улыбка стала еще шире.

В ее руках был сверток. Очень большой сверток. Грегор осторожно приблизился к кровати. Несмотря на усталость, Дэйси все же сумела подвинуться, чтобы освободить место для своего мужа. Он сел рядом с ней и уставился на содержимое ее рук.

Их маленький сын действительно был довольно большим. Чтобы укутать его, понадобилось целых два одеяла. Его вопли стихли до легкого воркования, и он все еще не открыл глаза.

Дэйси осторожно передала новорожденного Грегору, и гора нежно взяла мальчика на руки. Он прижал его к груди и нежно погладил по мягкой щеке.

Через несколько секунд мальчик медленно открыл глаза. Он смотрел на отца снизу вверх и что-то бессвязно бормотал.

Грегор расплылся в еще более широкой улыбке, чем его жена. Он повернулся к Дэйси и нежно поцеловал ее в губы. После этого он сказал ей: "Ты прекрасно справилась."

-Хотелось бы мне так думать, - заметила Дэйси с ноткой самодовольства. - сколько еще женщин получают такой большой приз в родильной палате?"

-И насколько же он велик?- С любопытством спросил Грегор.

-При рождении он весил около семнадцати фунтов, милорд, - сообщила Вера горе.

Оберин присвистнул и прокомментировал: "даже пара близнецов нормального размера обычно не весит так много."

Эллария усмехнулась прямому заявлению своего любовника. Затем она посмотрела на гору и спросила его: "как ты назовешь его, Григорий?"

Грегор и Дейси заранее обсудили множество возможных имен, но так ни на одном и не остановились. В конце концов они просто решили, что если у них родится мальчик, то Грегор выберет себе имя, а Дэйси-девочку.

-Я думал назвать мальчика в честь моего отца или деда, - признался Грегор. - я также хотел назвать его в честь одного из моих старых друзей на Западе. Но он же Северный ребенок. У него должно быть Северное имя."

-Какое имя вы имеете в виду, милорд?- Спросил Мейстер Кенник.

Грегор снова посмотрел на своего новорожденного сына и гордо объявил: "Рикард."

Несколько секунд Дэйси размышляла над этим именем, а потом одобрительно кивнула. - Рикард Клиган. Это кажется странно подходящим."

К этому времени Эллария уже опустошила свой бокал вина. Она быстро наполнила его снова. Она наполнила еще четыре бокала и подала их Грегору, Кеннику, Оберину и вере. Затем она наполнила шестой стакан водой, добавила немного вина и протянула его Дэйси.

Как только у каждого был Кубок, Эллария Сэнд подняла свой в воздух и произнесла: "Рикарду Клигану, первенцу сына медведя и горы, наследнику Моот-Кейлин."

Остальные подняли бокалы и повторили: "за Рикарда!"

Они осушили свои чашки одним долгим глотком.

Вскоре после этого в комнате не осталось никого, кроме Грегора, Дейси и маленького Рикарда. Два новых родителя хотели побыть немного наедине со своим сыном, прежде чем они вернутся к своим обязанностям по отношению ко рву Кейлин и Легиону Без Знамен. Вера и Мейстер Кенник останутся в кабинете последнего на случай, если Дэйси или ее сыну понадобится помощь. Оберин и Эллария будут держаться рядом, но никому не расскажут о рождении Рикарда. Эта привилегия принадлежала Грегору и Дейси.

В течение целого часа все три Клигана были предоставлены сами себе, без всяких помех и беспокойств. Для Грегора и Дейси это были самые блаженные шестьдесят минут за всю зиму, которую они когда-либо видели.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 46**

Когда этот предыдущий час закончился, Грегор оставил Дэйси и Рикарда одних, чтобы они могли отдохнуть. Он оставил свою жену и их ребенка на попечение веры и Мейстера Кенников.

Затем Грегор вышел, собрал своих людей и объявил о прибытии своего сына. Воззвание было встречено с большим восторгом и восторженными возгласами.

Весь остаток дня жители Моат-Кейлин – легионеры, слуги и жители деревни-праздновали рождение наследника своего господина. Были произнесены тосты, произнесены поздравления и пожелана удача.

Как бы он ни был взволнован и озабочен своим будущим, у Грегора все еще оставалось много работы.

Главным образом, было много людей, которые должны были быть проинформированы о рождении его сына. Поэтому вскоре после полудня он отправился в трущобы и решил написать семь писем.

Два из них были довольно случайными по своей природе. Они предназначались для его семьи и семьи Дейси. после того, как они были закончены, они были отправлены вороном в замок Клигана и Медвежий остров. Без сомнения, они будут приняты с большим рвением.

Остальные пять писем были составлены в гораздо более формальной риторике.

Каждое из этих сообщений содержало точно такие же слова, как и остальные четыре, но Грегор предсказал, что каждый из получателей будет реагировать на них совершенно по-разному.

Он был совершенно прав.

…

Всякий раз, когда ребенок рождался в доме, было принято, чтобы сеньор этого соответствующего дома был уведомлен очень скоро после этого. Особенно если этот ребенок-будущий наследник дома. Таким образом, первое сообщение было отправлено в Винтерфелл.

Ворон добрался до крепости ранним вечером. В то время лорд Эддард Старк только что ужинал со своей семьей. Он направлялся в Богорощу, чтобы произнести вечернюю молитву, когда Мейстер Лювин перехватил его снаружи.

После того, как ему дали кусок пергамента, Нед Старк продолжил свой путь к лесу богов. Там он сел, прислонившись к стволу сердечного дерева, открыл письмо и прочел его.

Беременность Дейси была общеизвестна на всем Севере в течение последних нескольких месяцев. Естественно, известие о ее рождении не стало для лорда Эддарда неожиданностью; он уже ожидал услышать об этом где-то в этом месяце. Несмотря на это, он был рад, что роды прошли успешно и без каких-либо осложнений.

Он также был заинтригован тем, как Грегор Клиган дал своему сыну имя Рикард. Это было не только Северное имя, но и имя покойного лорда-отца Эддарда. Он полагал, что должен быть польщен решением горы. Лорд Карстарк, конечно, будет рад.

Хотя от Неда этого и не требовалось, он все же решил послать за ним ворона, чтобы поздравить Лорда Грегора с рождением наследника. Он проделал эту процедуру со всеми своими знаменосцами, но это было больше, чем просто обязательство, которое побудило его написать лорду Моат-Кейлин. По ряду личных причин он хотел поддерживать уровень регулярной переписки с Грегором Клиганом.

В глубине души Гора очаровала его. Тот, кого вообще было очень трудно очаровать.

Много лет назад, когда Эддард был всего лишь вторым сыном великого лорда, он слышал рассказы о горе, на которой ездит.

Нед воспитывался в Орлином Гнезде, поэтому он старался держаться как можно дальше от Грегора в те годы, когда тот занимал видное положение в западных землях.

Тогда Эддарду показалось удивительным, что сын самого молодого и, вероятно, самого незначительного дома в западных землях стал одним из самых любимых воинов в своем регионе. С его размерами и силой он мог бы сделать все, что пожелает, и это сошло бы ему с рук.

Эддард знал, что только потому, что у кого-то есть возможность получить прибыль за счет других, он не обязательно пойдет на это, даже если он очень эгоистичен. Однако даже на севере и в долине не было секретом, что Тайвин Ланнистер меньше заботился о гражданских жертвах, чем другие Верховные лорды Вестероса. Помня об этом, Грегор мог бы делать все, что ему заблагорассудится, лишь бы его действия не вызывали недовольства лорда Тайвина.

Вместо этого он изо всех сил старался защитить невинных и в то же время поддержать закон.

Эддард почувствовал, что Грегор представляет собой интересный контраст.

Для виноватых он был суров, бессердечен, безжалостен и даже несколько страшен. К невинным людям он относился мягко, сочувственно, сочувственно и понимающе.

Во время восстания Роберта Грегор продемонстрировал эти качества за пределами своей Родины.

Во-первых, он минимизировал потери во время разграбления Королевской Гавани и сурово наказал тех, кто умышленно причинил вред маленьким жителям города. Он сам лично убил своего собственного союзника, Сира Эмори Лорча, за (предполагаемое) убийство детей Рейегара.

Затем были события, которые произошли в Дорне.

Эддард никогда не забудет Дорна.

Он ускакал в Красные горы, намереваясь найти свою сестру и вернуть ее домой или погибнуть в этой попытке. Когда он и его шестеро спутников встретили Королевскую гвардию у Башни Радости, он ожидал схватки не на жизнь, а на смерть.

Но никакой стычки не было. Ни он, ни его друзья, ни королевская гвардия не погибли в тот день. Его сестра тоже была жива. Таким образом, большая часть потерь была предотвращена.

Теперь лорд Уиллам Дастин стал отцом. Годом раньше его жена, Леди Барбри из дома Райсвелл, родила девочку Хейл, которую они назвали Кларой. Недавно Эддард узнал, что Леди Барбри снова беременна. Если бы Уиллам умер в Башне Радости, его дом канул бы в небытие. Теперь, во многом благодаря заступничеству Грегора Клигана, дом Дастина уцелеет. По той же самой причине Мартин Кассель теперь был главным оружейником Винтерфелла, и он наблюдал, как его сын Джори заканчивает расти.

Конечно, насколько знала остальная страна, все остальные, кто был в Башне Радости (кроме Хауленда Рида), были мертвы. Кроме того, Эддард теперь был вовлечен в опасный заговор, который – если его разоблачат – мог стоить ему жизни. И жизни всех причастных к этому, включая его племянника. Его раздражало то, что он был втянут в этот заговор отчасти против своей воли.

Грегор заверил его, что риск того стоит. Гора утверждала, что до тех пор, пока все, кто знал имена детей Рейегара, не делали и не говорили ничего, что могло бы поставить под угрозу их безопасность, они все будут жить без дальнейших трагедий.

С тех пор прошло уже четыре года. Драконы все еще жили изгнанниками, а олень все еще претендовал на их трон.

Настанет день, когда волку придется выбирать между двумя фракциями. В этом Эддард не сомневался.

Он должен будет принять решение, как бы сильно его ни боялся.

Либо он нарушит клятву верности, которую дал Роберту, либо нарушит обещание, которое дал Лианне, чтобы защитить ее сына.

Он часто молился о разрешении этого затруднительного положения, которое позволило бы ему оставаться верным как своему другу, так и своей семье.

Такое решение могло показаться невозможным. Тем не менее, часть Эддарда Старка искренне верила, что такое решение действительно возможно, и если бы был один человек, который мог бы найти его, это был бы его новый вассал.

Эддард Старк знал Грегора Клигана всего четыре года, но волчий лорд верил, что может доверять горе.

Этот человек даже не родился Северянином. И все же он сделал для Севера и всего остального королевства больше, чем кто-либо из моих знаменосцев в недавней истории.

- Нед?- тихий голос прервал его размышления.

Эддард повернулся ко входу в Богорощу. Его леди-жена Кейтилин стояла перед ним с узелком в руках и нежной улыбкой на лице.

Нед Старк улыбнулся в ответ и жестом пригласил Кейтилин подойти. Она быстро подошла к мужу и села рядом с ним.

Сверток оказался их годовалой дочерью Сансой. Она крепко спала.

Нэд продолжал улыбаться, протягивая руку и поглаживая прядь каштановых волос на лбу дочери. Она тихо ворковала, но не просыпалась.

- Ты хорошо себя чувствуешь? - спросила Кейтилин."

-Да, - ответил Эддард, глядя на жену, - у меня есть новости из Моут-Кейлина."

- А Леди Дейси родила ребенка?- Предположила Кейтилин.

Эддард кивнул и заявил: "к сыну. По Имени Рикард."

- Улыбка Кейтилин превратилась в самодовольную ухмылку, и она заметила: - возможно, Лорд Грегор пытается снискать ваше расположение."

-Не думаю, - возразил Эддард. - имя моего отца довольно распространено на севере."

Затем Кейтилин слегка нахмурилась и пробормотала :"

При этих словах она медленно перевела взгляд на Сансу. Других слов к этой фразе не прибавилось, но Эддард понял, что имела в виду его жена.

Он усмехнулся и заверил ее: "Лорд Грегор не из тех людей, которые ищут контракта между своим ребенком и ребенком своего господина, Кэт. Особенно так скоро после их рождения."

- Возможно, и нет, - согласилась Кейтилин, - но он из тех, кто ищет контрактов между чужими детьми."

-Никаких контрактов еще не было заключено, - напомнил Эддард жене. - просто был предложен брак между Роббом и дочерью лорда Тирелла. Кроме того, ваш собственный дядя выступает за этот брак."

-Я знаю, - заявила Кейтилин, - и одобряю это тоже. Что действительно заставляет меня задуматься, так это почему Лорд Грегор рекомендовал этот матч в первую очередь."

-Его цель была в том, чтобы объединить Север и простор, - рассказывал Эддард.

-А почему он должен заботиться об отношениях между ними?- Спросила Кейтилин.

Это вопрос, на который я хотел бы ответить самому себе.

До сих пор Варис был единственным человеком, который знал, что конечной целью Грегора было объединение всего Вестероса. Он не делился ею ни с кем другим, чтобы сохранить целостность своих планов.

Все остальные верили, что он просто пытается установить прочный мир во всех Семи Королевствах. Эта теория объясняла действия Легиона Без Знамен. Но это не объясняло, почему он затронул тему помолвок между детьми Великих Домов.

Какими бы ни были его мотивы, Эддард решил положиться на совет Грегора. До тех пор, пока гора будет действовать честно и в интересах королевства, Эддард будет поддерживать и слушать его.

-Не могу сказать, - ответил Эддард на вопрос жены, - но мы можем гарантировать, что брак между Роббом и Леди Маргери пойдет на пользу северу?"

-Как ты можешь быть в этом уверен?- Спросила Кейтилин.

-Ну, я женился за пределами Севера, - счастливо рассуждал Эддард, - посмотри, сколько пользы это принесло мне до сих пор."

Улыбка Кейтилин быстро вернулась, и она нежно поцеловала бородатого мужа в щеку. Этого единственного замечания было достаточно, чтобы успокоить ее сомнения и завершить дискуссию.

Затем Кейтилин снова поднялась на ноги и объявила: "Я собираюсь уложить Сансу в постель. После этого я буду в библиотеке. Робб и Джон хотят мне там кое-что показать."

- Показать тебе что?- С интересом спросил Эддард.

-Они не сказали, - откровенно ответила Кейтилин, - что это был сюрприз."

Эддард только кивнул в знак согласия и пробормотал криво: "очень хорошо. Наслаждайся своим сюрпризом."

-Я уверена, что так и будет, - возразила Кейтилин, снова улыбаясь. - эти мальчики всегда радуют нас своим присутствием."

После этого она ушла из богорощи.

Эддард задержался у сердечного дерева еще на полчаса. Он остался помолиться и поразмышлять над письмом Моут-Кейлин.

Грегор Клиган теперь был отцом. Это было нечто общее между ним и лордом Эддардом Старком. Очень скоро Гора узнает, что значит для мужчины иметь ребенка.

Эддард считает, что отцовство пойдет Грегору на пользу. Он уже проделал отличную работу по обеспечению выживания детей других людей. Он также обеспечил счастье тех же самых детей.

Когда Лианна доверила ему своего сына, Эддард решил объявить Джона своим собственным бастардом. Именно Грегор Клиган предложил Эддарду представить Джона как продукт свободного союза между Брэндоном Старком и Ашарой Дейн вместо этого.

Поначалу Эддард не решался воспользоваться этой историей, но в конце концов решил последовать ее примеру.

Теперь он был уверен, что принял правильное решение. Кейтилин Старк просто обожала своего племянника. Она обращалась с ним так же, как с Роббом или Сансой. То, что он был ублюдком, не имело для нее никакого значения. Важно было то, что он был членом семьи. Уже за одно это она любила и принимала Джона. Она никогда бы не полюбила и не приняла его, если бы он был выдан за пасынка, который стал результатом прелюбодейного романа со стороны ее мужа.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 47**

Через пару дней еще одно сообщение от Грегора дошло до Санспира. Мейстер Калеотт немедленно принес его принцу Дорану и принцессе Элии. Они вместе пробежались по содержанию письма в кабинете совета у Дорана. Арео Хотах, как всегда, стоял на страже своего господина, но ничего не сказал и не услышал.

- Семнадцать фунтов?- Заметил Доран, подняв бровь.

-Это вполне может быть рекорд, - предположил Калеотт, - по крайней мере, в Вестеросе."

-Рейнис и Эйгон весили вдвое меньше, - вспомнил Илия.

И даже это было почти слишком для меня.

-Ты действительно думаешь, что Оберин был там для моральной поддержки?- Спросила Илия.

-Это совсем не похоже на принца Оберина, - заметил Калеотт.

-О, я не согласен, - возразил Доран, - Оберин поступает так, как ему нравится. Судя по письмам, которые он прислал нам из рва, они с Лордом Грегором очень хорошо познакомились."

-С этим я не могу поспорить, - заметил Мейстер Калеотт, - но Леди Эллария, безусловно, относится к тому типу женщин, которые помогают другим женщинам в родильной палате. Учитывая, что у нее самой был такой опыт."

-Какое счастье для Леди Дейси, что она и Оберин были там, - заметил Доран.

Да, и повезло им. Они там наверху защищают страну и дружат с горой. И мы здесь внизу ... ждем. Все это бессмысленное ожидание…

- Действительно, Леди Дейси, кажется, чувствует себя вполне хорошо, - заметил Мейстер Калеотт. - судя по всему, она действительно пыталась встать на ноги всего через несколько часов после рождения сына."

- Она, должно быть, очень крепкая, - предположил Илия.

-Она должна быть такой, - возразил Доран. - я думаю, что Лорду Грегору нужна и нужна такая крепкая и крепкая женщина, как она, чтобы стать его женой. И чтобы родить ему детей."

Да, он бы так и сделал. Элия слегка поморщилась.

С тех пор как была разграблена Королевская гавань, имя этой горы пользовалось большим уважением по всему Дорну. Многие Дорнийцы действительно восхищались Грегором Клиганом. Элия Мартелл особенно уважала его.

Сначала она думала, что это только потому, что он спас ее и ее детей от Эмори Лорча. То, что она чувствовала, вероятно, было просто повышенным чувством благодарности.

Вскоре она обнаружила, что это было нечто большее. На обратном пути в Солнечное Копье она сблизилась с Грегором. Он заботился о ней, Рейнисе и Эйгоне так, словно они были одной семьей.

Они проговорили большую часть пути. У них были общие интимные секреты. Они непринужденно беседовали о серьезных вещах. Они вспоминали о памятных событиях своей юности.

Он назвал ее красавицей. Даже Рейегар не называл ее так.

К тому времени, как она вернулась на родину, Элия уже начала задаваться вопросом, не развиваются ли у нее романтические чувства к Грегору. Или если бы он был для нее.

В то время она надеялась, что нет. Было слишком много смягчающих обстоятельств, которые могли бы запутать этот тип отношений.

Во-первых, Грегор был на девять лет моложе Элиа и на два фута выше. Тогда он был всего лишь наследником Рыцарского дома в западных графствах. Его соотечественники только что осадили город, который был домом ее покойного мужа. Более того, ее дети были объявлены умершими, поэтому она должна была носить траур. Если бы она искала утешения в объятиях мужчины, потерявшего так скоро ее мужа, сына и дочь, то привлекла бы огромное количество подозрений и нежелательного внимания. Даже если этот человек был тем, кто отомстил за убийство ее детей. Кроме того, Элии не запрещалось покидать Дорн, но в глазах общественности у нее не было никаких законных оснований желать покинуть его снова. Кроме того, она никогда бы не покинула Эйгон, а Солнечное Копье было единственным местом в Вестеросе, где, как она считала, ее сын будет вне опасности.

Так что Элия не стала действовать в соответствии со своими новыми чувствами к горе. Она держала их при себе и рассталась с ним не более чем по-дружески. Когда они пошли своим путем, она предположила, что ее чувства в конце концов утихнут.

С тех пор многое изменилось.

Разница в возрасте уже не имела такого значения, как раньше. Теперь Грегор был верховным Лордом на севере. Из-за Легиона Без Знамен напряженность между западными землями, Дорном и Краунлендом начала спадать. Грегор изо всех сил старался оградить Элию и ее детей от тех, кто желал им зла. Из-за Легиона Вестерос начинал становиться лучше. Элия честно чувствовала, что могла бы пойти почти в любую точку Семи Королевств, не опасаясь нападения.

Это заставило ее задуматься о том, что могло бы быть.

Возможно, при других обстоятельствах брак между Элией и Грегором можно было бы придумать.

Увы, этого никогда не случится. И не только потому, что теперь Грегор был женат. Кроме того, речь шла о чреве Элии. Рейнис разрушил его, и Эйгон почти уничтожил его. Теперь она уже никогда не сможет выносить другого ребенка. Независимо от того, сколько достоинств она могла предложить, бесплодная женщина была бесполезна в мире политических браков.

Элия уже давно смирилась с тем, что у них с Грегором никогда не будет шанса стать парой в этой жизни. Она была не из тех, кто хандрит над упущенными возможностями. Она приняла это знание, не подвергаясь никакому отрицанию или неверию.

И все же она почувствовала некоторую ревность к Дейси Мормонт. Судя по тому, что она слышала, девушка с Медвежьего острова захватила гору без всяких усилий. Брачный контракт между ними изначально был идеей Грегора, а не ее. Кроме того, этот брак был заключен не только ради политических выгод. Грегор Клиган и его жена были глубоко влюблены друг в друга. Теперь, когда у них родился ребенок, их союз был надежным и официальным.

К счастью, Принцесса Элия была воспитана лучше, чем позволяла себе гноиться от зависти. Она не будет дуться или дуться, как какой-нибудь отвергнутый бывший любовник. Она будет двигаться дальше.

Даже если бы у нее была возможность вмешаться в брак горы, она никогда не осмелилась бы встать между ним и Дейси. Мысль о том, чтобы совершить такую ужасную вещь, вызывала у нее отвращение. Она была многим обязана Грегору, и самое меньшее, что она могла сделать, чтобы отплатить ему, - это позволить ему быть счастливым с любимой женщиной.

Кроме того ... Элия знала, каково это-иметь мужа, который больше привязан к другой женщине, чем к своей настоящей жене. Именно это и произошло с ней, Рейегаром и Лианной. Хотя Элия любила Лианну так же сильно, как и Рейегар, после турнира в Харренхолле она чувствовала, что муж ее как-то игнорирует и не желает ее видеть. Элия не пожелала бы этого ни Дэйси, ни любой другой женщине.

Посидев в тишине несколько секунд, Элия глубоко вздохнула, встала со стула и произнесла: "Если больше ничего нет, я пойду проверю Эгга."

Доран кивнул в знак согласия, и его сестра быстро вышла из комнаты. Арео Хотах поклонился ей на прощание.

Принцесса Элия Мартелл спокойно направилась в детскую, где, по слухам, собралось большинство ее племянников и племянниц.

В то время как Обара и Нимерия были на севере, остальные песчаные змеи были в настоящее время в этой комнате.

С тех пор как она вернулась в Солнечное Копье, Элия проявляла большой интерес к детям своих братьев, особенно Оберина. это было по двум причинам: она обожала всех детей (особенно тех, кто был в ее непосредственной семье), и один из них был на самом деле ее (но не на самом деле его, к счастью).

Когда она вошла в детскую, у двери стояли два охранника. Они позволили своей принцессе войти в комнату.

В комнате у двери стоял еще один охранник. Как и те двое снаружи, он носил стандартные доспехи солдат дома Мартелл. Единственное отличие заключалось в том, что он носил получереп, закрывавший большую часть лица. Его рот и нос были полностью скрыты, и только две маленькие дырочки были посередине, чтобы его глаза могли видеть.

Этот человек был известен многим в Солнечном копье как Ихтос, свободный житель западной провинции Дорн, который несколько лет назад присягнул на верность дому Мартелл. Для большинства он был очень загадочной фигурой.

Он говорил только с принцем Дораном и теми, кто был ближе всего к принцу, и никогда не снимал своего полушлема, даже во сне. Меч, висевший у него на боку, пользовался им уже много лет, и рука, державшая его, была столь же смертоносна.

Элия была одной из немногих, кто знал настоящую личность Ихтоса.

-Доброе утро, моя принцесса,-раздался голос Сира Артура Дейна из-за полушлема.

- Спасибо, Ихтос, - ответила она на приветствие.

Затем она обратила свое внимание на других людей в комнате. Ее золовка Мелларио сидела в кресле, нянча своего младшего ребенка, Тристана. С тех пор как ее второй сын Квентин был отправлен на воспитание в Юронвуд, Мелларио очень заботился о других ее детях. В нескольких метрах от нее ее дочь Арианна наряжала своих двоюродных братьев Тайена и Сареллу. Их игра в переодевание была довольно нетрадиционной. Вместо элегантных или изысканных нарядов Тиена носила одежду септы, а Сарелла была одета в мантию мейстера. Это, возможно, было символично для дорог, которые две девушки будут принимать позже в своей жизни.

В углу комнаты маленький четырехлетний мальчик строил башню из блоков железного дерева.

Илия медленно подошла к мальчику и подождала, пока он обратит на нее внимание. Заметив ее, он положил кубики, заковылял к ней и обнял ее, взволнованно приговаривая: "тетя!"

Я же не твоя тетя. Я же твоя мать.

Как же ей хотелось произнести эти слова! Но она этого не сделала. Вместо этого она взяла мальчика на руки и сказала: "Привет, Эгг."

Этот мальчик был известен как Эдгар Сэнд, единственный самец среди бастардов Оберина Мартелла. Никто не знал, кем была его мать, но и это никого не волновало. То, чем Оберин занимался в свободное время, было его личным делом.

Элия могла себе представить, что Оберин унаследовал его от покойного лорда Эдгара Юронвуда. Это было немного удивительно, учитывая, что Оберин убил его на дуэли. Тем не менее, с ядом. Отсюда и его прозвище "Красная гадюка"."

Этот печально известный эпизод обострил отношения между домом Мартелл и домом Юронвудов. Вот почему племянник Элии Квентин теперь воспитывался Лордом Андерсом Юронвудом. К сожалению, решение Дорана отослать своего сына также вызвало некоторые трения между ним и Леди Мелларио.

На положительном конце спектра никто, казалось, не интересовался происхождением Эдгара Сэнда. До тех пор, пока ни одно любопытство не возьмет верх над ними, Элия сможет убедиться, что ее мальчик будет в безопасности. Она все еще могла называть его "Эгг" на людях. Но она не могла сказать ему, кто его мать.

Илия вспомнил письмо, которое пришло из Королевской Гавани несколько месяцев назад. В нем содержалось объявление, гласившее, что Обара и Нимерия должны быть признаны Мартеллами. Кроме того, остальные песчаные змеи также имели возможность быть узаконенными.

До сих пор Тайен и Сарелла не проявляли никакого желания стать узаконенными. Илия был этому рад. Потому что если бы все дочери Оберина были узаконены, люди ожидали бы, что Эдгар Сэнд тоже станет узаконенным.

Хотя Элиа не испытывала презрения к бастардам, ей была отвратительна сама мысль о том, что он будет узаконен. У него не было никакой реальной причины, чтобы получить имя. У него уже было собственное имя. Он был истиннорожденным сыном. Он был настоящим принцем. Он был законным наследником семи королевств.

А он даже этого не знал. Ещё нет. А до тех пор она будет продолжать заботиться о нем, как делала это в Королевской Гавани.

Илия прижала Эйгона к груди и поцеловала его в макушку.

- Когда-нибудь, милый, ты станешь королем, - прошептала она. Она говорила так тихо, что только сама могла разобрать свои слова. -Тогда ты сможешь защитить королевство."

Так же, как Лорд Грегор и Легион защищают его сейчас.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 48**

В сотнях миль к северу от Дорна другая жена Рейегара Таргариена тоже присматривала за детьми.

Этими тремя детьми были семилетняя девочка, четырехлетняя девочка и годовалый мальчик.

Ни один из них не принадлежал ей. Но ей очень хотелось, чтобы среди них оказался и ее собственный сын.

В комнате находились еще две женщины. Одна из них была матерью младшей девочки и мальчика. Другой был уроженец Дорна, который приехал на север вместе со старшей девочкой.

У стены стоял еще один человек. Он был одет в белые доспехи, шлем держал под левой рукой, меч в ножнах висел на поясе.

Все они находились в гостиной "Грейуотер Уотч".

Этот замок для перелетчиков был безопасным убежищем для Лианны Старк в течение последних нескольких лет, и люди в этой комнате были для нее своего рода утешением. Особенно старшая из девочек.

В отсутствие сына Лианна лично взяла на себя заботу о воспитании принцессы Рейнис Таргариен. Еще до того, как они расстались, она пообещала Илии, что вырастит дочь Дорнийки как следует и никогда не нарушит своего слова.

Лианна полюбила Рейниса как свою собственную дочь, а женщина-волчица была для юной принцессы как бы второй матерью. Иногда она называла ее "Лия" или "Лианна", но чаще всего она называла ее "мама"."

Лианна была достаточно молода, чтобы быть сестрой Рейниса, но ей нравилось, когда ее так называли. Она обнаружила, что между ними определенно была какая-то близость.

Прямо сейчас замок был в движении. Плавучий остров, на котором он был построен, постепенно перемещался по болотам.

Любой человек внутри замка не понял бы, что они двигаются. Но любой, кто смотрел или стоял снаружи, был бы хорошо осведомлен, так как они видели бы, что их окружение постоянно меняется.

Еще одно "гламурное" путешествие. Ну и ладно. По крайней мере, здесь не так влажно.

Грейуотерская Вахта часто скользила по болотам перешейка в попытке сохранить конфиденциальность своего местонахождения. Он никогда не останавливался ни в одном месте больше чем на неделю за раз. С тех пор как Лианна впервые появилась в замке, Грейуотерская стража меняла свое положение не менее 250 раз.

Лианна уже привыкла постоянно находиться в движении. Несмотря на то, что он находился в обширной болотистой местности, шея предлагала много экзотических достопримечательностей, и это помогало успокоить ее чувство приключения.

Но куда бы она ни пошла, она все равно чувствовала пустоту в своем сердце. Там была пустота, которую мог заполнить только один человек, но этот человек всегда находился более чем в ста милях отсюда.

В этот момент раздался тяжелый стук в дверь. Лианна Старк посмотрела на него и крикнула: "войдите!"

Дверь открылась, и Лорд Хауленд Рид, Сир Марк Райсвелл, Итан Гловер и Тео Уолл вошли внутрь.

Леди Джанна Рид улыбнулась мужу и произнесла: "Привет, любовь моя."

Хауленд остановился, чтобы поцеловать губы своей жены и головы своей дочери миры и своего сына Жойена. Он также кивнул в знак признательности Леди Ашаре Дейн, которая ответила таким же любезным жестом. Затем Хауленд подошел к Лианне, склонил голову и сказал: "Моя принцесса."

Принцесса.

Даже по прошествии пяти лет она не привыкла к этому титулу. Несмотря на то, что все окружающие обращались к ней именно так каждый божий день. Но, конечно же, она вышла замуж за принца, так что ее официальный статус в мире соответственно повысился. И все же ей это показалось странным.

- У меня есть для вас Новости, - объявил Лорд Хауленд, держа в правой руке свернутый лист пергамента. Он был помечен печатью северной ветви дома Клиган.

Никто из крэнногменов не вступил в Легион без знамени. Но кое – кто из других северян – прежде всего Кремень из пальцев Флинта-знал, как отследить Грейвотерскую стражу по всей шее. Так уж получилось, что Робин Флинт и некоторые из его рыцарей были легионерами. Некоторые из них были также опытными наездниками на лошадях. Это было к счастью; всадники были единственным средством, которое можно было использовать для связи с Greywater Watch.

-Как раз перед тем, как тронуться в путь, мы встретили всадника, - объявил Итан Гловер, указывая на пергамент в руке Лорда Хауленда, - это послание от Моут-Кейлин."

Хауленд Рид подошел к Лианне и протянул ей письмо, сказав: "Мы полагаем, что вы являетесь его предполагаемым получателем, Принцесса."

Лианна приподняла бровь и осторожно взяла письмо. - Почему вы так думаете, милорд?"

- Наверное, интуиция, - предположил Тео Уолл.

-Это да еще письмо адресовано "жильцу Грейуотерской стражи", - лукаво заметил Марк Райсвелл.

Лианна усмехнулась этому прямому заявлению и сломала печать на письме. Затем она развернула его и принялась изучать содержимое.

-Что там написано, Моя принцесса?- Спросил сир Освелл Уэнт со своего места у стены.

-Я прочту это вслух, - заявила Лианна.

Так она и сделала. Все присутствующие слушали его с большим интересом. Кроме миры и Жойена. Они были слишком малы, чтобы понимать, и все еще были поглощены своими игрушками. Однако все остальные были весьма заинтересованы в том, чтобы узнать содержание письма.

Когда Лианна закончила разглашать информацию, содержащуюся в письме, Рейнис заговорил первым. Балерион сидел у нее на коленях. За четыре года он превратился в сильного кота. Хозяйка почесала его за ухом, хихикнула и сказала: "так Дядя Грегор теперь папа?"

Рейнис было всего три года, когда она впервые встретила Грегора Клигана, но она живо помнила каждый момент этого события. Она до сих пор помнила, как Эмори Лорч вытащил ее из-под кровати отца, Какой ужас охватил ее, когда Сир Эмори поднял меч над головой, и какое огромное облегчение испытала потом, когда Грегор выпотрошил Эмори, как свинью, которой он и был.

На обратном пути в Дорн она даже стала называть его "дядя Грег"(или "Гвег"). Она продолжала называть его так и по сей день.

Рейнис была достаточно стара и мудра, чтобы понимать, что Грегор Клиган на самом деле не был родным братом ни для одного из ее родителей. И все же она по привычке называла его дядей.

Чтобы оправдать это, она однажды указала, что Грегор и ее настоящий дядя Оберин были хорошими друзьями (если не считать редких сообщений Грейуотер Уотч, полученных от Кейлин Моут). В каком-то смысле они были почти как братья. Таким образом, по той же самой логике, Грегор технически был своего рода дядей Рейниса. Если не по крови, то по духу.

Доводы падчерицы произвели на Лианну сильное впечатление. Это было очень благоразумное замечание для Рейниса, сделанное в столь юном возрасте. Но опять же, в Страже серой воды Многие люди казались мудрыми не по годам.

- Леди Дейси родила семнадцатифунтового ребенка и сразу же после этого захотела покинуть родильную палату?- Риторически спросила ошарашенная Ашара Дейн, - я поражена, что у нее вообще хватило сил оставаться в сознании."

- Мормоны-народ цепкий, миледи, - сказал Итан Гловер. - их сила и рост также придают им большую устойчивость."

-И все же, это первый раз, когда у одного из них родился ребенок с Клиганом, - заметил Марк Райсвелл. - я не удивлен, что ребенок родился таким большим. Я также не удивлен, что Леди Дейси и ее сын пережили это испытание. Только Северянка могла выносить такого ребенка до конца."

-А теперь, - пробормотал Тео вул, - великаны возвращаются в Вестерос."

Если бы кто-то другой сделал это замечание, оно было бы воспринято как шутка или насмешка. Но Тео Уолл был из одного из горных кланов Севера. Хотя его народ был далеко не таким варварским и нецивилизованным, как кланы из долины, они были более открыты для веры в неестественное, чем лорды и Леди Вестероса.

Тео Уолл всегда твердо верил в противоестественное. Когда Лианна рассказала ему и остальным о пророчестве трехголового дракона, он был первым, кто поверил в истинность этого пророчества. Хауленд Рид, Джанна Рид и Ашара Дейн тоже постепенно решили в это поверить. Марк Райсвелл, Итан Гловер и Освелл Уэнт все еще были настроены весьма скептически, но независимо от того, насколько правдивым оказалось пророчество, они были полны решимости оставаться с Лианной и защищать ее до тех пор, пока она будет иметь их.

- Умоляю вас, ведерко, скажите, - сухо заметил Итан Гловер, - что еще возвращается? А Остальные?"

Марк Райсвелл был единственным, кто рассмеялся. Лианна впилась взглядом в бывшего оруженосца Брэндона Старка и пробормотала: Должен ли я повторить тебе пророчество, Итан?"

- Тебе не стоит беспокоиться, Принцесса, - заверил ее Итан. Он явно не хотел снова обсуждать эту долгую ночь.

Марк Райсвелл счел это идеальным моментом, чтобы вернуться к первоначальной теме разговора. Он шутливо заметил: "очень удачно, что гора не назвала его сына Родриком. В противном случае у него и лорда Форрестера было бы больше общего, чем их собственные имена."

- Да, два Северных лорда по имени Грегор и два наследника по имени Родрик устроили бы настоящий кавардак, - с ухмылкой согласилась Джанна Рид.

- Я должен восхищаться его настоящим выбором имени, - вслух подумал Хауленд Рид.

Лианна и еще несколько человек согласно закивали головами.

- Разве ваш лорд-отец не был Рикардом, Принцесса?- Спросила Ашара.

-Так оно и было, Эш, - подтвердила волчица.

-Может быть, поэтому Лорд Грегор так назвал своего сына?- предположила Дорнийка.

-Не думаю, что это единственная причина, - задумчиво произнесла Лианна. - я думаю, что здесь кроется нечто большее."

-Как же так, Ваша Светлость?- Освелл Уэнт задавал вопросы.

Лианна объяснила: "это имя-одно из немногих, которое полностью принадлежит коренным народам Севера. Давая своему наследнику это имя, я полагаю, что Грегор Клиган стремится доказать, что он официально считает себя и своих соплеменников северянами. Он публично объявляет Север своим новым местом в мире. Я думаю, что это похвально с его стороны."

-Если это действительно его причина, то я вполне согласен, - заявил Хауленд Рид.

-Ну, а как насчет этого?- Грегор Клиган-урожденный житель Запада, - самоуверенно заметил Марк Райсвелл. Теперь он живет на Севере как северянин с женой-Северянкой и ребенком-Северянином."

-Должно быть, в нем осталось очень мало от Уэстерлендов, - заметил Итан Гловер.

-Ну, я отчасти склонен думать о нем как о Северянине до мозга костей, - заметил Хауленд Рид, - но мы не можем делать никаких предположений. Нам придется подождать и посмотреть, сможет ли он вырастить своего ребенка так, как это делают на севере."

По крайней мере, у него есть возможность вырастить собственного ребенка.

Каждый день с тех пор, как Лианна Старк и ее компания покинули башню радости, ее сын был главным объектом ее мыслей.

Эддард писал ей так часто, как считал это безопасным. Из посланий брата Лианна узнала, что Джон очень хорошо устроился в Винтерфелле.

Лианна никогда не сомневалась, что Нед будет хорошим отцом для Джона. Что действительно беспокоило ее, так это то, как ее невестка будет обращаться с ним.

К ее огромному облегчению, все ее тревоги были напрасны. Кейтилин Старк была очень любящей и заботливой по отношению к своему племяннику. Она была именно такой матерью, какой Лианна надеялась бы стать.

Как и Эддард, Лианна знала, что Грегор Клиган должен быть благодарен за это. Именно он предложил ложное объяснение того, как Джон появился на свет. Им повезло, что история о том, что он был незаконнорожденным сыном Брэндона Старка и Ашары Дейн, была одновременно правдоподобной и последовательной.

Ни Лианна, ни Эддард не любили так пятнать память своего покойного старшего брата, но если это означало обеспечить выживание Джона, они могли жить с этой ложью.

Им еще повезло, что Ашара так охотно согласилась на эту историю.

Сначала Лианна недоумевала, почему "самоубийство" Ашары должно было быть частью всего этого. Тогда Ашара дала ей простую, но логичную причину: Джон не будет вынужден искать свою предполагаемую биологическую мать, если ее сочтут мертвой. Даже если она отправится через Узкое море в Эссос, он все равно сможет преследовать ее, когда достигнет совершеннолетия.

Так что на самом деле Ашаре пришлось инсценировать свою смерть. Кроме того, все остальное, кроме самоубийства, привлекло бы нежелательное внимание.

Несмотря на то, что у Джона были бы отличные родители, она все еще беспокоилась о его безопасности.

Сир Герольд Хайтауэр прибыл на север с Эддардом и его знаменосцами после восстания. У него была новая одежда, новая прическа и новое имя: Сир Марвин из предела. Что же касается его происхождения, то он был странствующим рыцарем, который решил отправиться на север после восстания Роберта. Он решил служить звездам Винтерфелла как символ доброй воли между его родиной и Севером. Такой добрый жест был очень необходим после того, как Лорд Эддард победил Лорда Мэйса в штормовом пределе. Так что его было достаточно легко купить.

В любом случае, Сир Герольд сможет охранять Джона, не ставя под угрозу ни себя, ни мальчика. Лианна знала, что возница способен защитить ее сына. Он был лордом-командиром Королевской гвардии Эйериса и уже несколько недель держал ее в безопасности в Дорне.

Но даже несмотря на все свои тревоги, Лианна не была довольна тем, что ее сын был любим и защищен. Она отдала бы все на свете только за то, чтобы держать сына в своих объятиях.

Она никогда не выражала этого желания кому-либо другому вслух, так как не хотела, чтобы кто-то еще разделял ее страдания.

Однако без ее ведома Ашара Дейн поняла, что Лианна несчастна. Как человек, потерявший своего собственного ребенка при рождении, она слишком хорошо знала, как выглядит Скорбящая мать.

Тогда у Лианны был именно такой взгляд.

- С тобой все в порядке, Принцесса?- Озабоченно спросила Ашара.

Лианна мягко кивнула головой, но по ее лицу было видно, что она хочет покачать ею вместо этого.

-Можно вас на минутку?- Спросила Ашара у остальных.

Гостиная была быстро очищена от всех, кроме Дорнийки и женщины-волчицы. Как только они остались одни, Ашара села рядом с молодой женщиной и предположила: "Джон?"

Лианна просто кивнула головой и подтвердила: "всегда Джон."

В уголке ее глаза начала собираться слеза.

Ашара быстро потянулась к Лианне и заключила ее в объятия, которые та открыто приняла. Это была одна вещь, которую Северянка любила в Дорнийке; она всегда так сочувствовала чужим страданиям. Это, должно быть, было одной из вещей, которые привлекли Брэндона к ней в первую очередь.

Это был один из тех случаев, когда ее сочувственная натура действительно проявилась.

Она с надеждой сказала Лианне: "я тут немного подумала о твоей ситуации. Какие-то очень глубокие размышления. Я верю, что есть способ свести тебя и твоего сына вместе."

Это сразу же привлекло внимание женщины-волчицы. Она посмотрела пожилой женщине прямо в глаза и нетерпеливо спросила:"

Ашара открыла: "Ну, у меня есть идея. Это рискованно, но при правильном исполнении это может сработать. Это может воссоединить вас с Джоном, не создавая никакой угрозы ни для кого из вас."

-Я слушаю, - объявила Лианна Старк, наклоняясь ближе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 49**

Одно из последних двух посланий было отправлено вороном в Королевскую Гавань.

Как король Вестероса, Роберт Баратеон имел право знать, что магистр порядка в Малом совете теперь имеет наследника.

Из всех пяти человек, написанных Грегором, Роберт воспринял это сообщение самым позитивным образом. Он почти сразу же отправил ей ответное письмо, в котором выражал свою радость по поводу приезда первенца Грегора и Дейси. Он также дал Рикарду Клигану свое королевское благословение.

В отличие от этого, получатель финального сообщения имел самую негативную реакцию. Но, учитывая, кто это был, это вряд ли было шокирующим.

Последнее письмо было доставлено вороном на Бобровый Утес.

Несмотря на то, что Грегор был отрезан от западных земель, Тайвин Ланнистер, казалось, проявлял живой интерес к делам горы. Таким образом, лорд Тайвин воспринял бы это как пренебрежение, если бы ему сразу же не сообщили новость о рождении Рикарда (или любые другие подобные новости). Грегор прекрасно это понимал.

Хотя он лично мало заботился о чувствах повелителя Льва (если они у него действительно были), он знал, что любое зло, которое он сделал Тайвину, плохо отразится на его семье в западных землях. Кроме того, он должен был поддерживать хорошие отношения с западными землями, чтобы их жители продолжали служить в Лейгоне Без Знамен. Поэтому до поры до времени Грегор старался не давать Тайвину новых поводов невзлюбить его или заподозрить в нечестной игре.

Несмотря на все сказанное, Тайвин Ланнистер все еще не был доволен новостями о том, как Грегор Клиган стал отцом сына.

Ворон, несший послание, прибыл в середине дня. После того как письмо было доставлено Лорду Тайвину, он и его брат Кеван вместе просмотрели его в соларе лорда.

В те дни Кеван был единственным человеком, которому Тайвин мог полностью доверять. Их брат Тигетт уже умер, их брат Герион служил в Легионе без знамен, а у их сестры Дженны был муж-Фрей. По этим причинам Кеван был единственным из братьев и сестер Тайвина, к кому он мог обратиться за надежным советом.

После того, как они тщательно прочитали письмо, двое мужчин сидели в неловком молчании в течение нескольких минут

Кеван был тем, кто нарушил его. -Полагаю, нам следует написать Лорду Грегору и поздравить его с рождением первого сына."

-Этого человека следовало бы поздравить не только за это, - задумчиво произнес Тайвин, - но и не мне его поздравлять."

И никогда им не буду.

-Я и не ожидал, что ты будешь таким, Тайвин, - резко заметил Кеван.

-И почему же это так?- С неподдельным интересом спросил Тайвин.

-Очевидно, эта новость тебя не радует, - заметил Кеван. - за последние четыре года гора не сделала ничего, что могло бы тебя порадовать."

-Возможно, и нет, - согласился Тайвин, - но если это так, то он сам виноват."

-Я согласен, что часть вины лежит на нем, - возразил Кеван, - но вы должны разделить ее. Ты единственный, кто позволил этой ... обиде продолжаться."

Как быстро он поднимается, чтобы защитить гору. Против собственного брата.

- Кеван, ты споришь из-за меня с Грегором Клиганом?- Пробормотал Тайвин с явным обвинением в голосе.

- Нет, я бы никогда этого не сделал, - заверил Кеван старшего брата. - я просто высказал свое мнение. Эмори Лорч был всего лишь одним рыцарем. Он был легко заменим. Его уже заменили. Почему ты не можешь простить горе, что она убила его?"

-Речь идет не об Эмори Лорче, - сообщил Тайвин младшему брату. - он мне был безразличен. В любом случае его бы казнили или отправили на стену за то, что он сделал. К счастью, Клиган остановил его прежде, чем он успел убить принцессу Элию. Он избавил нас от большой политической неразберихи с Дорном."

-Тогда почему же тот факт, что он убил Сира Эмори, продолжает вас расстраивать?- С любопытством спросил Кеван.

- Потому что он не должен был находиться рядом с Эмори Лорчем во время разграбления Королевской Гавани."

Теперь Кеван был сбит с толку. -Что ты имеешь в виду?"

-Я никогда не рассказывал Клигану или кому-либо еще о назначении Лорха, - признался Тайвин. - Лорх один знал, что я послал его за женой и детьми принца Рейегара. Я знаю это, потому что он был не из тех, кто делится своими особыми приказами с другими, и я дал ему это задание, когда он и я были одни в палатке лордов."

Кеван на мгновение задумался об этом, и он предположил: "возможно ли, что Грегор подслушал ваш разговор с Лорчем?"

-Если только он не слышал настоящего Льва, Я уверен, что он не подслушивал нас, - возразил Тайвин, - нет, он должен был знать о задании Лорха каким-то другим способом. Если бы он не знал, то остался бы в городе, пока мы не захватили его. Я заранее договорился о том, что несколько наших частей проникнут в Красную крепость и захватят ее, но гора не входила в число намеченных частей."

Кеван слегка кивнул головой в знак признания этих заявлений, и он тихо пробормотал: "так что же он мог там делать? У вас есть какая-нибудь теория по этому поводу?"

-Я рассматривал многие из них, - признался Тайвин, - но большинство из них я отверг. Но есть одно, которое я считаю и мыслимым, и осуществимым."

-А что это может быть?- С любопытством спросил Кеван.

- Тайвин помолчал несколько секунд. Он оглядел комнату, словно проверяя, нет ли дыр или отверстий в стенах или дверях. Убедившись, что его никто не слушает, Тайвин поделился своей гипотезой с братом.

Он сказал ему: "Грегор Клиган должен обладать тайным знанием."

Кеван все еще был сбит с толку. - Тайное знание чего?"

-Мир в целом, - пояснил Кеван, - подумает обо всем, что он сделал. Он остановил Эмори Лорча как раз вовремя, чтобы спасти принцессу Элию, но слишком поздно, чтобы спасти ее детей. Он столкнулся с Лордом Эддардом Старком у Башни Радости как раз тогда, когда Старк и его люди вступили в бой с королевской гвардией Эйериса. Простыми словами он убедил Роберта Баратеона забыть о своих чувствах к Леди Лианне Старк, чего никогда не смогли бы сделать братья и ближайшие друзья короля. Он сформировал самую большую и разнообразную боевую силу в Семи Королевствах, и он знал, как обратиться ко всем своим потенциальным рекрутам. Он создал и произвел два новых соединения, которые могли бы революционизировать современную архитектуру. Он женился на женщине из одного из самых верных вассалов дома Старков; он женился на ней после того, как знал ее всего несколько месяцев. Но самое главное... у него и этой женщины теперь есть общий сын."

Кеван тщательно обдумал все, что только что сказал ему Тайвин. Он должен был понять аргумент, который приводил его брат.

-Так что ты видишь, Кеван: мое презрение к горе не является результатом простой обиды, - просиял Тайвин. - И это не из-за того, что гора сделала что-то не так. Напротив, это результат всего, что он сделал правильно."

Он сделал слишком много правильного. При определенных обстоятельствах это может быть так же нежелательно, как и слишком много неправильного.

И снова два старших сына Титоса Ланнистера сидели вместе в тишине. - Я не могу винить тебя за осторожность, Тайвин. Но ты должен отдать должное этой горе. Он принес Вестеросу некоторую долю единства. Никогда в истории Семи Королевств западные лорды, северяне, Валемены, Дорнийцы, речные лорды, Ричмены, коронованные лорды, Штормовые лорды и Железнорожденные не сражались вместе на благо королевства."

- Ночной дозор, - быстро возразил Тайвин.

Кеван ухмыльнулся и заявил: "Это совершенно другой сценарий. Большинство тех, кто принимает черное, делают это, потому что их единственная альтернатива-потерять свою свободу, свои руки, свои петухи или свои головы. Каждый член Легиона без знамени присоединился к этой организации по собственной воле. Кроме того, мужчинам и женщинам разрешен вход, а к детям-истиннорожденным и безродным детям относятся одинаково. Это только непривлекательный аспект - его расположение на севере. Но зима коснулась всего Вестероса, поэтому я очень сомневаюсь, что легионеры чувствуют себя намного холоднее, чем мы сейчас."

Тайвин поднял бровь и язвительно пробормотал :" если тебя так впечатлил Легион Без Знамен, Кеван, почему бы тебе не завербоваться?"

-Я не стану лгать тебе, - признался Кеван, - но я уверен, что Дорне и Ланселю будет неудобно на севере. Я не буду заставлять их идти туда,и я не могу оставить их позади. Именно ради них я остаюсь здесь."

Так же как и моя, я уверен.

Затем Кеван слегка усмехнулся и пробормотал: "пока мы обсуждаем эту тему, Тирион упомянул мне на днях, что он думает вступить в Легион, когда станет старше."

Поначалу Тайвин был немного ошеломлен, но потом закатил глаза и пробормотал: "Конечно, он бы так подумал. Он будет думать о чем угодно, даже о том, что выходит за пределы здравого смысла."

Кеван нахмурился и заметил: "Тайвин, ты сам говорил мне, что не собираешься позволить Тириону унаследовать камень."

-Действительно, не знаю, - решительно подтвердил Тайвин.

-Тогда почему идея его вступления в Легион не согласуется с тобой?- Спросил Кеван.

- Легион уже поглотил нашего младшего брата, - заметил Тайвин. - судя по письмам, которые прислал нам Герион, он стал одним из лучших офицеров роты. Что еще хуже, он и гора быстро подружились. И Герион обладает немногим большим, чем средний интеллект. Тирион, несмотря на все свои недостатки, очень умен и хитер. Подумай о том, что он мог бы сделать для Легиона Без Знамен. Это может означать хорошие вещи для очень многих людей. Но далеко не всем это идет на пользу. Особенно те, кто поссорился и с Тирионом, и с горой."

И снова Кеван был ошеломлен словами своего брата. -Ты говоришь так, словно Лорд Грегор хочет нас достать."

-Уверяю вас, я в это не верю, - заявил Тайвин, - но меня это беспокоит."

- Беспокоишься о чем?- Спросил Кеван.

Тайвин пояснил: "Клиганы на севере становятся слишком могущественными. Тысячи людей со всего Вестероса следуют за Грегором Клигане. Они никогда не сомневаются в его приказах и компетентности. Тот факт, что он был всего лишь сыном землевладельческого рыцаря пять лет назад, ничего для них не значит. Пока он сохраняет свои ценности, он никогда не потеряет преданность своих солдат. Более того, его уважают во всех Семи Королевствах. Они прославляют его имя и его деяния повсюду, особенно на севере. Теперь, когда он взял себе в жены Северянку и стал отцом ребенка-Северянина, он сам почти стал Северянином."

-Ваше беспокойство не беспочвенно, - заявил Кеван, - но в некотором смысле оно все еще является результатом ваших собственных опрометчивых действий, Тайвин. Вы никогда не задумывались, может быть, вам не следовало освобождать Грегора Клигана от его права на замок Клигана?"

-Я часто удивляюсь этому, - объяснил Тайвин, - но бесполезно сетовать на то, что сделано и не может быть отменено. Даже несмотря на то, что он лишился своих прав на земли своего отца, гора все еще очень глубоко заботится о семье здесь, в западных землях."

-Если ты так боишься, что однажды он выступит против нас, ты всегда можешь использовать их, чтобы обеспечить его пассивность, - предложил Кеван.

-О, я так и сделаю, - заявил Тайвин. - как вы думаете, почему я взял Сандора Клигана в оруженосцы? Мальчик очень квалифицирован и способен, но его главная функция-служить рычагом давления на брата."

-Это меня не удивляет, - откровенно пробормотал Кеван, - но я уверен, что ты знаешь, что Сандор не может вечно оставаться твоим оруженосцем."

-Конечно, я знаю, что, - признался Тайвин, - к нашему счастью, многое еще можно сделать, чтобы гарантировать сотрудничество дома Клиган."

-Так вот почему ты лелеешь идею поднять Клиганов из замка Клиганов до лордского статуса?- Предположил Кеван.

-Так оно и есть, - ответил Тайвин, - я еще не решил, стоит ли идти на такой шаг. Я знаю, что Сир Тарренс и Леди Дэлия будут чрезвычайно благодарны за оказанную им честь, а такую благодарность нелегко заслужить или потерять."

-Верно, но этого все равно будет недостаточно, чтобы привязать Клиганов к дому Ланнистеров, - заметил Кеван. - Он потер подбородок и заявил: - Возможно, вы могли бы устроить брак между Сандором и членом одного из главных благородных домов в западных землях."

- Возможно, это и не вариант, - задумчиво произнес Тайвин. - до меня дошли слухи, что вскоре может быть заключен брачный контракт между Сандором Клиганом и старшей дочерью Оберина Мартелла."

-Я думал, что у принца Оберина есть только бастарды, - вспомнил Кеван.

-До недавнего времени он так и делал, - признался Тайвин. - несколько месяцев назад король издал указ, узаконивающий Обару и Нимерию Санд. Теперь оба они так же подходят для брака, как и любая другая высокородная леди в Вестеросе."

- Интригующе, - заметил Кеван, - но поскольку о помолвке пока не объявлено, у нас еще есть время вмешаться и предложить семье Сандора свой собственный контракт."

- Нет, - возразил Тайвин, - брак между Сандором Клиганом и Обарой Мартелл будет иметь прекрасное значение для отношений между Уэстерлендами и Дорном. Даже я не посмел бы вмешиваться в это дело."

-Справедливо, - согласился Кеван, - так что дни Сандора Клигана в качестве заложника ограничены."

-Совершенно верно, - согласился Тайвин, - но Эллин Клиган все еще может быть полезна в этом отношении."

Кеван, по-видимому, не счел это предложение выгодным. - Он несколько пренебрежительно пожал плечами и пробормотал: - мы могли бы найти для нее какую-нибудь работу здесь, в Бобровом утесе. Она могла бы служить служанкой Генне или Дорне в течение нескольких лет. Но как только она расцветет, ее родители захотят выдать ее замуж."

-Я не думаю, что у ее родителей есть какие-то перспективные женихи для нее прямо сейчас, - предположил Тайвин, - у нас есть время, чтобы подарить им несколько наших собственных."

-Кого ты имеешь в виду?- С интересом спросил Кеван.

Тайвин ответил не сразу. Ему придется подумать об этом некоторое время.

Независимо от того, кого он порекомендует Эллин Клиган, этот человек не будет жителем Бобрового утеса. Это может быть проблемой. По его мнению, чем ближе Эллин будет к Бобровому утесу (и чем дольше она там пробудет), тем более ценной она будет в качестве политического заложника. Если бы ему удалось каким-то образом заставить ее остаться в Бобровом утесе на неопределенный срок, его контроль над Клеганами был бы достаточно надежен.

Но как ему это сделать?

Их разговор был прерван легким стуком в дверь, ведущую в солярий.

Тайвин повернулся к двери и крикнул: "войдите!"

Дверь распахнулась, и вошел невысокий мальчик с короткими светлыми волосами, короткими ногами и парой разных глаз. В руке он держал свернутый кусок пергамента. Он помахал пергаментом в воздухе и быстро подошел к столу. Он радостно воскликнул: "Отец! Дядя Кеван!"

-В чем дело, Тирион?- Кеван терпеливо расспрашивал племянника. Тайвин только поморщился, как делал всегда, когда его младший ребенок был рядом.

-Только что пришло письмо от Моут-Кейлин, - взволнованно объявил коротышка. - это от дяди Гериона."

Кеван улыбнулся и придвинул к себе еще один стул. Он жестом пригласил Тириона сесть. Карлик вскарабкался на стул. Он не двигался грациозно, но, по крайней мере, сидел с достоинством.

Обычно Тайвин Ланнистер приходил бы в ужас от любого поступка Тириона, независимо от его намерений. В любой другой день он бы разозлился и рассердился, что прервал их разговор.

Однако на этот раз, когда он наблюдал за действиями своего сына, в голове владыки Льва промелькнула мысль. Проницательная, но коварная мысль.

Может ли это быть? Неужели это действительно то, что может быть...?

Впервые в жизни Тайвин Ланнистер улыбнулся своему младшему сыну. Тирион был ошеломлен, когда увидел, что отец улыбается ему, и неуверенно улыбнулся в ответ.

Но эта улыбка была не от любви или привязанности. По правде говоря, это была довольно злая улыбка.

У Тайвина была такая улыбка, потому что, увидев Тириона, он точно знал, что может сделать, чтобы привести Эллин Клиган на Бобровый Утес. И держи ее там.

Я, возможно, нашел идеальное совпадение…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 50**

На протяжении всей долгой истории Вестероса о ребенке весом в семнадцать фунтов, родившемся живым, было неслыханно. В Цитадели хранились записи о младенцах, которые весили чуть меньше, чем те, кто выжил, но они ослабели, покалечились или убили своих матерей, когда вышли из утробы. Большинство женщин в современных Семи королевствах все еще не пережили бы рождения одного такого большого, как Рикард Клиган.

Как она уже много раз доказывала, Дэйси Мормонт не была "большинством женщин. Рождение сына сильно утомило ее, но не сделало беспомощной, коматозной или на грани смерти. Напротив, она пришла в себя с пугающей быстротой. К середине дня она почти полностью восстановила свои силы.

Письма Грегора были правдивы. Всего через несколько часов после появления Рикарда на свет Дэйси попыталась встать и начать двигаться. Вера и Мейстер Кенник, как и ожидалось, горячо запротестовали.

Но этого было недостаточно, чтобы поколебать Дейси. Затем, к ее ужасу, Грегор встал на их сторону. У нее не было возможности проигнорировать или пренебречь его советом.

Ее муж умолял (или "просил", как он это называл) ее немного отдохнуть. Она утверждала, что последние четыре месяца была совершенно неактивна и больше не намерена "бездельничать".

Несмотря на все свое упрямство, Грегор в конце концов победил в споре. Она согласилась остаться в постели до конца дня, чтобы Мейстер Кенник мог сделать некоторые тесты, чтобы убедиться, что она и Рикард были в порядке. После этого она могла делать все, что ей заблагорассудится. Грегор заверил ее, что как только наступит рассвет следующего дня, он даже не будет возражать, если она захочет покататься верхом.

Хотя Дэйси и согласилась на это, она была несколько раздражена тем, что муж приковал ее к постели, пусть даже и временно.

Ну и ладно. Я должен считать, что мне повезло, что Грегор может прислушаться к голосу разума.

Дэйси никогда не высказывала этой мысли вслух, а если бы и высказала, то мало кто согласился бы с ней. С точки зрения большинства других, Дэйси была самой неразумной. Но даже в этом случае, в конечном счете, она была не более глухой к голосу разума, чем ее муж.

Остаток дня Дэйси провела, ухаживая за Рикардом.

Когда он проголодался, Вера предложила найти ему кормилицу. Дэйси решительно отказалась. Она настояла на том, чтобы кормить сына из собственной груди. Когда Вера упомянула, что высокородные дамы крайне нерегулярно кормят своих детей таким образом, Дэйси бесстыдно сообщила акушерке, что это сделала ее собственная мать. Действительно, Леди Мейдж ухаживала за Дейси и всеми ее сестрами.

Вера согласилась с этой логикой. Впоследствии она показала Дейси правильную "технику", чтобы ухаживать за Рикардом. Это оказалось неловко и неудобно.

Научиться правильно владеть клинком было почти проще простого.

Как бы то ни было, Дэйси обнаружила, что грудное вскармливание было гораздо более расслабляющим, чем фехтование. Это был также замечательный опыт соединения между ней и ее сыном. Она заметила, что у Рикарда был большой аппетит, чтобы соответствовать его размеру, но у нее было более чем достаточно молока, чтобы утолить его голод за каждым приемом пищи.

В тот день Грегор раз шесть заходил в родильную палату, чтобы проверить, как там они вдвоем. Дважды он заходил туда, пока Дэйси ухаживала за Рикардом. Она не возражала; ничто из того, что он еще не видел, не было открыто. Грегор действительно казался несколько заинтригованным процессом ухода. Дэйси подозревала, что это потому, что ее грудь за все время беременности увеличилась вдвое. Учитывая, как часто его взгляд скользил по ее груди, она была уверена, что это действительно так.

На следующее утро с первыми лучами солнца Мейстер Кенник освободил Дэйси от его опеки. Грегор был там, когда она вышла из родильной палаты вместе с сыном.

Как ни велик был Рикард, она смогла удержать его на одной руке, так что другая ее рука осталась свободной. Это было к счастью: Грегор принес ее меч. Он собирался вернуть его ей прямо здесь, как и обещал. Дейси была очень довольна этим жестом и с радостью взяла свой меч в свободную руку.

Менее чем через час Рикард Клиган был публично представлен жителям Моат-Кейлин. Мелкие жители, слуги и солдаты дружно приветствовали дебютное появление наследника своего господина. Дэйси постаралась сделать презентацию краткой, так как не хотела выставлять своего сына напоказ. Вскоре после этого она вернулась к своим обязанностям госпожи Моут-Кейлин и старшего офицера Легиона Без Знамен.

Позже в тот же день Дэйси посетила тренировочный двор. Прошло уже много времени с тех пор, как она в последний раз размахивала оружием, но она быстро наверстала упущенное. Сир Родрик Кассель, Принц Оберин Мартелл и некоторые другие опытные фехтовальщики смогли помочь ей вернуться в форму. После четырех дней энергичных упражнений никто бы никогда не догадался, что Дэйси отсутствовала на тренировочной площадке в течение последних четырех месяцев.

По иронии судьбы, когда Дейси вернулась к оптимальному состоянию, в котором находилась непосредственно перед беременностью, страна тоже вернулась.

Так уж случилось, что рождение Рикарда Клигана совпало со сменой времен года. Через три дня после того, как он появился на свет, метели прекратились повсюду, в том числе и на севере. Четыре дня спустя из Цитадели прилетел белый ворон. Это ознаменовало окончание зимы и начало весны.

Кое-кто в Моут-Кейлин полагал, что одновременное появление наследника Лорда Грегора и весны было знаком грядущих хороших событий. Дэйси была готова согласиться с такой идеей. Хотя она не была из тех, кто верит в суеверия, она знала, что Рикард наверняка принесет много хорошего для нее и Грегора. Прежде всего гарантия того, что линия их дома будет продолжаться, а также их счастье.

В течение следующих двух недель снега Вестероса почти полностью растаяли. Несколько дюймов оставалось на Севере, но по сравнению с интенсивными побелками прошлого года эти дюймы казались немногим больше, чем роса бодрящего утра.

Обитатели рва Кейлин весьма приветствовали перемену климата. Многие из мелких жителей решили поселиться в башнях рва, но теперь они могли вернуться в свои дома в деревнях. Кроме того, никому больше не приходилось бороться, чтобы согреться.

Но даже в этом случае Грегор и Дэйси были готовы продолжать делать то, что они делали, чтобы согреться.

В течение первых трех недель после рождения Рикарда Дэйси все еще была слишком взвинчена, чтобы заниматься сексом. К счастью, у них с Грегором были способы удовлетворить... потребности друг друга.

Например, всякий раз, когда они сближались, Грегор часто целовал Дейси в губы. Обе пары ее губ. Он был склонен уделять больше внимания нижней паре. Не то чтобы Дэйси могла жаловаться. Она наслаждалась традиционной формой поцелуя так же, как и любая женщина, но каждый раз, когда ее муж вставлял свой язык в ее киску, он всегда приносил ей волны подавляющего удовольствия. Даже когда она достигла своего освобождения, Грегор не отступил. Вместо этого он предпочел вылизать ее дочиста.

Дэйси обдумала этот сценарий и заметила кое-что забавное. Рикарда много раз в день кормили ее молоком. Но ночью Грегор был тем, кто получил вкус ее "меда."

Кроме того, она никогда не делилась ни тем, ни другим ни с кем, кроме своего сына и своего мужа соответственно.

"Лучше бы мне никогда их не путать", - шутливо подумала она. Затем она задумалась над этой шуткой и поняла, насколько порочной была та концепция, которая скрывалась за ней.

О боги, разве это не отвратительно? Даже Таргариены пришли бы в ужас.

Грегор позаботился о том, чтобы устроить детскую в комнате, расположенной прямо под их с Дейси спальней. Тем не менее, в течение первых двух месяцев они спали с Рикардом вместе. Почти каждую ночь они осторожно укладывали его между собой и спали в нескольких футах друг от друга, так что не было никакого риска переполнить его. По ночам, когда они сближались, они укладывали его в колыбель и ждали, пока он крепко уснет, прежде чем заняться с ним сексом.

Их сын оказался очень крепко спящим человеком. Как только они уложили его на ночь, ничто не могло его разбудить. Кроме него самого, конечно.

В половине случаев Рикард не просыпался, пока не просыпался один или оба его родителя. С другой стороны, его график сна сильно отличался от их собственного. Иногда Рикард просыпался среди ночи по разным причинам, все из которых были традиционными детскими потребностями. Даже если он не спал между родителями или в пяти футах от них, его вопли были достаточно громкими, чтобы разбудить всех в башне Господа.

К счастью, его родители, по контрасту, спали очень чутко. Всякий раз, когда он начинал плакать, они почти сразу же вставали с постели.

Вскоре Дэйси и Грегор разработали систему, в которой они по очереди ухаживали за своим маленьким мальчиком. Обычно она занималась кормлением, а он-всем остальным. Грегор утверждал, что поскольку Дэйси сделал большую часть работы, чтобы привести Рикарда в этот мир, он должен сделать больше работы, которая должна быть сделана позже. Дэйси с этим не спорил. В конце концов, это означало для нее больше отдыха.

Иногда Грегор напевал Рикарду перед сном. К удивлению (и восторгу) Дэйси, у ее мужа был довольно приятный певучий голос. Его вокальный диапазон был очень широк; он мог петь высоким, средним или низким тоном, в зависимости от настроения песни. Однако некоторые песни, которые пел Грегор ... Дэйси никогда раньше не слышала ни их, ни подобных им. Она наслаждалась ими, но ей было любопытно, откуда они взялись. Она могла бы спросить Грегора, но по разным причинам решила этого не делать. В конце концов она пришла к выводу, что либо он сам написал эти песни, либо слышал их где-то за пределами Севера.

В течение всего дня Грегор и Дейси обычно были заняты своими обязанностями Лорда и Леди Моат-Кейлин, а также занимали высокие посты в Легионе без знамени. Поэтому большую часть солнечного времени Рикард оставался на попечении веры и нескольких слуг рва. Ночью его родители вновь взяли на себя всю полноту ответственности за него. Независимо от времени суток, Дэйси настаивала на том, чтобы быть единственной, кто кормил ее сына. Обычно, когда он был голоден, она бросала все свои дела и ухаживала за ним. Даже если она тренировалась на тренировочной площадке или обсуждала стратегию с другими офицерами Легиона, ее главным приоритетом было благополучие Рикарда.

Дэйси и Грегор подозревали, что отцовство будет непростой задачей. В этом они были правы; пожалуй, это был самый большой вызов из всех, с которыми они сталкивались до сих пор. Это включало их опыт общения с горными кланами долины и зимы на севере.

Тем не менее, этот вызов был полностью оправдан. Это был очень важный жизненный опыт для Дэйси и Грегора. Это научило их большему терпению, состраданию, сопереживанию и, самое главное, любви. Оба они уже были очень способны на любовь; они очень любили свои семьи, друзей, союзников и соседей, но ни один из них никогда никого не любил так, как они любили Рикарда. Он, казалось, выявлял в них величайшие аспекты. В каком-то смысле он сделал обоих своих родителей даже лучше, чем они были раньше. Прежде всего, до того, как он появился на свет, Клиганы на Севере были всего лишь супружеской парой. Теперь же, с появлением Рикарда, дом Клиган из Моот-Кейлин стал полноценной семьей. Это осознание привело Грегора и Дейси в состояние блаженства.

Это состояние блаженства длилось пару месяцев. Тогда Моут Кейлин получил ворона с Медвежьего острова. В нем было письмо, адресованное Дейси. Мейстер Кенник принес ее ей, и она взяла ее у него. Она, казалось, немного неохотно приняла его. По какой-то причине она не могла отделаться от мысли, что ворон принес ей печальные новости. Обычно ее семья писала только тогда, когда у них были новости такого рода, чтобы поделиться ими.

Как говорится: темные крылья, темные слова.

И это были темные слова.

Леди Блинда Мормонт умерла в начале этой недели. Причиной смерти была названа болезнь. Это было неудивительно: Блинда Гловер всегда была болезненной женщиной. Но даже в этом случае ее болезни никогда прежде не были смертельными.

Во всяком случае, Дэйси была опечалена, узнав, что жена ее кузена погибла.

Теперь лорд Джора Мормонт был вдовцом. К тому же бездетный вдовец. Пока он оплакивал свою жену, на нем лежала ответственность найти другую. В идеале ему нужен был кто-то молодой, способный дать ему наследников. Поскольку он уже был взрослым человеком и главой своего дома, задача найти новую невесту легла исключительно на его плечи.

Дэйси пожалела, что не смогла хоть как-то утешить свою кузину. Но она не знала, что сказать, чтобы улучшить его поведение. Грегор заметил беспокойство жены и заверил ее, что Джора справится с этой трагедией. Он казался странно уверенным в том, что Джора достаточно скоро сможет жить дальше и найти себе другую жену. Он утверждал, что на самом деле им нужно было беспокоиться о том, что произойдет после того, как он найдет ее. Дэйси не понимала, как ее муж мог быть так уверен в этом, но решила довериться его предсказанию.

Тем временем Грегор сосредоточился на другом брачном контракте, в котором был замешан член его собственной семьи.

Вскоре после появления белого ворона Грегор написал письмо в замок Клигана. Он сообщил родителям, что им с Оберином Мартеллом пришла в голову идея устроить помолвку между Сандором и старшей дочерью Красной гадюки. По правде говоря, идея больше принадлежала Оберину, но Грегор согласился с ней, и у него было достаточно влияния, чтобы осуществить ее.

Грегор не преминул упомянуть, что Обара больше не была бастардом. Это было очень важно, так как его родители никак не могли знать, что она была узаконена королем. Если бы он оставил его там, его мать сожгла бы письмо сразу же после прочтения.

Отослав ворона, Грегор и Оберин подошли к Обаре и рассказали ей о своих планах. Красная гадюка заверил свою дочь, что они не заставят ее принять участие в этом договоре. У нее был выбор-принять или отказаться. Как и прежде, ничто не будет предопределено для нее без ее согласия.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 51**

На самом деле Обара была вполне готова заключить брачный контракт с Сандором Клиганом. За исключением легионеров, она утверждала, что никогда не видела человека, который уважал бы ее как равную. Сандор обращался с ней так же, как и на тренировочном дворе. Она не любила его и была уверена, что он не любит ее. Но она верила, что со временем они смогут полюбить друг друга.

Кроме того, Обара знала, что теперь, когда она носит фамилию отца, у нее есть все привилегии, связанные с этим именем. От нее также требовалось принять на себя всю ответственность за это. Это включает в себя обязательство распространять влияние своей семьи через брак. Она подумала, что вполне может сделать это с тем, кто ей нравится. Это был взгляд, который Грегор, Дейси и Оберин все могли понять и связать.

Через несколько недель пришло письмо из замка Клигана. Это было продолжение того, что Грегор послал своим родителям.

Сир Тарренс и Леди Дэлия уже некоторое время серьезно обдумывали брачный контракт. Так как Обара теперь была истиннорожденной, они были вполне открыты для этого брака; они нашли его довольно привлекательным, на самом деле. Они уже обсудили этот вопрос со своим младшим сыном. В конце концов, они ведь обсуждали его будущее. К счастью, Сандор был так же открыт этому матчу, как и они. Он приводил почти те же доводы, что и Обара, только чуть менее сосредоточенный на своем долге и больше вдохновленный любовью.

Дэйси прочитала следующее письмо вместе с Грегором, и оба они были увлечены описанием причин, побудивших Сандора задумать этот брак.

Кто бы мог подумать, что мой зять был немного романтичен? Я думаю, он похож на своего брата не только ростом.

Важно было то, что брачный контракт между Обарой Мартелл и Сандором Клиганом был определенно возможен в этот момент, Обара и Сандор были готовы пойти на этот брак. Оберин Мартелл, Тарренс и Дэлия Клиган тоже не имели прямого отношения к помолвке.

Однако, хотя Оберин и Дэлия познакомились с Сандором и Обарой соответственно на свадьбе Грегора и Дейси, Тарренс не присутствовал на этом мероприятии. Значит, они с Обарой никогда не были в одном месте.

Ближе к концу послания Сир Тарренс выразил желание встретиться с Обарой до того, как он согласится жениться на своей наследнице. Эта просьба была вполне разумной, поскольку каждый отец имел право знать свою будущую невестку до того, как она им станет. Тем не менее, чтобы удовлетворить эту просьбу, один из них должен будет отправиться туда, где находится другой.

Тарренс все еще не хотел ехать на север, в ров Кейлин. После минувшей зимы он хотел получить долгую передышку от холодной погоды. Кроме этого, как у хозяина замка Клигана, у него были и другие дела, кроме поисков невесты для своего сына. В конце концов, поездка до Моут-Кейлин и обратно была примерно двухмесячной поездкой туда и обратно, и даже неделя отсутствия в замке осложнила бы его дела.

Три года назад он мог бы позволить себе такое путешествие. Теперь, когда дом Клигана из Цитадели Клигана так вырос в своем статусе, Сир Тарренс стал более занятым человеком. Он постоянно работал без устали, чтобы поддерживать и продолжать рост своего дома.

В любом случае, более практичным решением для Обары было отправиться в замок Клигана вместо этого. В письме Таренса Клигейна это никогда не было прямо сказано, но подразумевалось весьма недвусмысленно, и Дейси, Грегор и Оберин пришли к такому выводу сами по себе.

Сразу после того, как они закончили читать письмо, все трое отправились на поиски Обары. Они рассказали ей обо всем, что обсуждалось в письме, включая тонкое предложение посетить замок Клигана.

Обара, казалось, была лишь слегка ошеломлена этим предложением. По правде говоря, она ожидала, что Сир Тарренс захочет познакомиться с ней прежде, чем она и Сандор решат дать какие-либо клятвы.

К счастью, у нее не было проблем с переездом в Уэстерленд на некоторое время. Во всяком случае, она чувствовала, что ей будет приятно сменить обстановку. Даже если упомянутый пейзаж находился во владениях лорда Тайвина Ланнистера. Кроме того, она увидит крепостную крепость, хозяйкой которой однажды станет. Это было так же важно для Обары, как встреча с ней для Сира Тарренса. Она не думала, что ее испугает этот замок или что-то в этом роде; она просто хотела увидеть его, прежде чем привязать себя к нему.

Ради экономии сил и спешки было решено, что Обара встретится с Тарренсом как можно скорее. Поэтому сразу же после того, как она согласилась на эту встречу, были сделаны приготовления, чтобы организовать ее транспортировку в замок Клиган.

Чтобы убедиться, что его дочь благополучно прошла через западные земли, Оберин поручил полдюжине легионеров – все они были Дорнийцами – сопровождать Обару в замок Клигана. Все шестеро были давними друзьями и верными союзниками принца. Они поклялись ему, что будут защищать и охранять Обару ценой своей жизни.

Дэйси был там, когда Обара вышла из рва. Она решила проводить бывшую песчаную змею. Обара была очень благодарна ему за это. Она нежно обняла Дэйси и сказала, что с нетерпением ждет ее в качестве свояченицы. Дэйси утверждал почти то же самое.

У нас обоих уже есть много сестер. Но нет ничего плохого в том, чтобы иметь еще один.

Обара также разделила нежный момент с Нимерией, Оберином и Элларией у южных ворот рва Кейлин. Они пожелали ей удачи (впрочем, она и не нуждалась в ней), и она пообещала им, что будет осторожна и подождет, пока они не смогут пожениться.

После прощания Обара и шесть ее дорнийских спутников вышли из Моот-Кейлин через Южные ворота. Они торжественно двинулись вниз по дамбе, двигаясь в полном молчании. Дэйси была уверена, что Обара готова, и даже ни разу не оглянулась.

Сразу после ее ухода Грегор отправил еще одного ворона в замок Клигана, предупредив родителей, что они могут ожидать прибытия Обары Мартелл в течение одного оборота Луны.

Что бы ни случилось дальше, все осталось в руках богов.

В течение следующих нескольких месяцев Дэйси выработала свой тип распорядка дня.

Ранним утром она проснулась, приготовилась и накормила Рикарда. Доверив своего сына слугам, она прервала свой пост с мужем и его советом в банкетной башне. Затем она провела час в спарринге на тренировочном дворе. Иногда она помогала Сиру Родрику Касселю набирать новых рекрутов или проверять более опытных бойцов Легиона.

Поздним утром и ранним днем она исполняла свою роль Леди Моот-Кейлин. Вместе с Эрриком Руттигером и Сайласом Викари она наблюдала за развитием событий во рву. Она снова покормила Рикарда, а потом пошла кормить себя сама. После ленча с лучшими членами Легиона Без Знамен, она и Грегор просмотрели все материалы, которые они имели, которые относились к Легиону. Большинство из этих материалов были статусными обновлениями о росте Легиона и распространении его влияния или посланиями со всей страны с просьбой об услугах Легиона. Всякий раз, когда последний появлялся, она, Грегор и другие офицеры назначали тщательно собранную команду легионеров, чтобы найти проблему и решить ее. Цель состояла в том, чтобы урегулировать конфликт мирным путем и с минимальным кровопролитием. Так почти всегда все и происходило.

Позже днем и ранним вечером Дэйси снова накормила Рикарда. Затем они с Грегором некоторое время общались со своими коллегами и слугами. Это было единственное время дня, когда она действительно могла расслабиться и общаться со сверстниками. После ужина они с Грегором в последний раз обошли ров, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем они удалились в свои покои на вершине башни Лорда и остановились у комнаты своего сына.

Поздним вечером Дэйси в последний раз накормила Рикарда. После этого они с Грегором обычно проводили вместе не меньше часа, прежде чем отправиться спать.

Хотя Рикарда уже перевели в детскую под родительской спальней, Дэйси и Грегор дали слугам четкие инструкции, чтобы они пришли к ним, если их сын проснется среди ночи. Поскольку они были так заняты днем, они чувствовали, что могут по крайней мере позаботиться о нем ночью.

Так что, как правило, это было ежедневной повесткой дня Дэйси Клиган. В целом, это было очень продуктивно и полезно.

Иногда в нем были некоторые нестыковки.

Через четыре месяца после того, как Обара уехала в замок Клиган, Эллария родила второго ребенка (и шестого-от Оберина). У них была еще одна девушка, которую они назвали Обелла. С тех пор как Дорнийка появилась на свет во время рождения Рикарда, Дэйси была с Элларией, когда та родила вторую дочь. Эллария была очень благодарна медвежьему островитянину за его заботу.

Дэйси вступила с Элларией в тесную дружбу, очень похожую на ту, что расцвела между ее мужем и любовником Дорнийки. Некоторые люди шептались, что, возможно, их четверых связывало нечто большее, чем просто дружба. Поначалу она была возмущена, но Эллария и Оберин убедили ее, что слухи не должны беспокоить ее. Поэтому она согласилась просто игнорировать эту форму сплетен.

Иногда Легион получал то, что Грегор называл "первоочередным заданием". Каждый раз, когда это случалось, гора должна была выходить и решать дилемму самостоятельно. Дэйси хотела бы пойти с ним (так же, как он хотел бы, чтобы она пошла с ним), но было бы безответственно лишать Моут-Кейлин и лорда, и леди в мирное время. Поэтому всякий раз, когда Грегор был нужен в другом месте, Дэйси оставалась ответственной за ров Кейлин.

Грегор никогда не уезжал больше чем на несколько дней, и Дэйси хорошо управляла рвом в его отсутствие, но она скучала по нему и все равно жаждала его возвращения. К счастью, Рикард всегда был рядом, чтобы составить ей компанию. Она находила утешение в отсутствии компании своего мужа, проводя больше времени в компании своего сына. эти драгоценные переживания были тем, что Дэйси никогда не думала, что ее муж может не вернуться с одного из своих "приоритетных" заданий. Ее сын был силен; его отец был самым сильным человеком, которого она знала.

Такую силу не так-то легко победить.

На седьмой месяц этого года поведение Грегора несколько изменилось. Перемена была незначительной, но не настолько, чтобы Дэйси не заметила ее.

Перемена произошла в том, как Грегор вел себя с легионерами с Железных островов. Он продолжал относиться к ним с той же вежливостью и уважением, что и ко всем остальным легионерам. Но теперь он пристально смотрел на Железнорожденных любопытными глазами, словно внимательно изучая их или пытаясь понять, о чем они думают.

Дэйси предположила, что ее муж, вероятно, начинает подозревать легионеров железных людей в планировании какого-то злодейского поступка. Если это так, то она не могла винить его за то, что он так думает. Несмотря на то, что она прослужила с ними почти два года, она все еще немного не доверяла железнорожденным.

Медвежий остров часто становился местом, где грабили железнорожденные разбойники. Дом Мормонта обычно умудрялся отразить набеги, когда они приходили, но победа, как правило, давалась дорогой ценой. Железная цена-вот как они это называли.

Насколько было известно Дэйси, на Медвежий остров за всю ее жизнь никто никогда не совершал набегов. В те дни, когда Железными островами правил Лорд Квеллон Грейджой, Железные люди честно пытались наладить отношения с остальной частью Вестероса. Под руководством лорда Квеллона захват рабов был объявлен вне закона, мейстеры были введены на острова, а опустошение было почти запрещено. Какое-то время казалось, что Железные острова будут полностью включены в состав Семи Королевств.

Было много тех, кто сомневался, что такое может произойти. Одним из этих неверующих была леди-мать Дейси, Мейдж Мормонт.

Леди Мейдж живо помнила те дни, когда Лорд Квеллон еще не был у власти. Тогда все западное побережье страны жило в постоянном страхе быть атакованным Железнорожденными разбойниками. Медвежий остров был одним из их любимых мест для сбора урожая.

Мейдж была моложе Дэйси, когда впервые помогла своей семье отбиться от захватчиков-Железнорожденных. Однажды она рассказала Дэйси о случае, когда один из Пиратов попытался взять ее в жены как солянку. Она ответила тем, что отрубила ему мужское достоинство и скормила остальное медведю, который жил на острове. Она даже утверждала, что этот самый медведь стал отцом Дэйси.

Дэйси так и не поняла, шутит ли ее мать по поводу этой последней части. На Медвежьем острове существовал миф, что иногда женщины спят с медведями, чтобы произвести на свет вернорожденных детей. Дэйси никогда по-настоящему не знала своего отца, но решила, что лучше ей не знать, кто он такой.

Лорд Квеллон Грейджой преуспел в инициировании перемирия между Железнорожденными и остальной частью Вестероса. После того как он погиб в битве при Мандере, почти в самом конце Восстания Роберта, его сын Бейлон стал владыкой Железных островов.

С тех пор они почти не контактировали с пайком. На самом деле, кроме Железнорожденных, которые присоединились к Легиону Без Знамен, народы Железных островов практически отрезали себя от остального мира. Хотя в наше время пересекать моря было значительно безопаснее, никто не осмеливался чувствовать себя слишком уверенно. Меньше всего им хотелось быть застигнутыми врасплох пиратами, особенно пиратами с Железных островов.

Железнорожденные ничего не выигрывают, живя отшельниками на этих скалах. Может быть, они действительно что-то замышляют.

Десять дней спустя Дэйси обнаружила, что это так. Вскоре после полудня Грегор собрал тайный совет. Он собрал их осторожно, как делал это всегда. Но на этот раз он был еще более осторожен, чем обычно. Казалось, у него сложилось впечатление, что если он сделает хоть малейший неверный шаг, кто-нибудь сразу же поймет, что делает тайный совет. Никто этого не хотел, это разрушило бы все их тайные операции.

Дэйси и все остальные пришли на собрание, не имея ни малейшего представления о том, что это будет. Со дня рождения Рикарда они несколько раз собирались вместе. Большинство из этих встреч были просто дискуссионными. Они больше не устраивали заговоров, чтобы убить кого-то еще, но Грегор упомянул имена нескольких человек, за которыми они должны были внимательно следить. Главными среди них были Русе Болтон и Уолдер Фрей. Было рассмотрено еще много потенциальных брачных контрактов между великими семьями и их главными вассалами, но тот, что был заключен между Роббом Старком и Маргери Тирелл, все еще оставался единственным, который в настоящее время находился в процессе разработки.

На этом заседании совета они не говорили о людях, которые должны быть под наблюдением или устранены. Они также не обсуждали никаких помолвок. Вместо этого тема была гораздо более мрачной и тревожной: надвигающаяся угроза войны.

- Простите меня, пожалуйста, - с тревогой сказал Аллард Сиворт, слегка качая головой. В этот момент совещание уже шло полным ходом. Штормландер пристально посмотрел на самого крупного человека в комнате и спросил: "Что ты только что сказал, мой господин?"

- Ты слышал меня, Аллард, - сказал Грегор Клиган молодому человеку, - меньше чем через год Железные острова вступят в войну с остальным Вестеросом."

Аллард и все остальные, кто думал, что ослышался на горе, теперь убедились, что это не так. Но даже так, эта проверка не сделала его слова более легкими для восприятия или проглатывания.

Виктарион Грейджой не пытался избежать зрительного контакта с остальными, но и не торопился смотреть им в глаза.

-Как вы можете быть так уверены, милорд?- Спросила Лин Корбрэй.

-За последние пять лет мы почти не видели никаких следов Железнорожденных, - заметил Гарт Хайтауэр.

-Потому что они выжидают подходящего момента, - заявил Грегор, - и не собираются оставаться на островах до бесконечности. Чтобы доказать это, я прошу вас подумать о том, насколько продуктивно они работали последние пять лет."

- Продуктивным в каком смысле?- спросил Осмунд Кеттлбек.

-Они значительно увеличили свои поставки кораблей и оружия, - уточнил Грегор, - кроме того, они обучали детей в возрасте двенадцати лет сражаться и плавать. Теперь у них больше солдат, чем когда-либо было со времен правления Лорда Квеллона Грейджоя. Большинство этих солдат в равной степени способны совершать набеги. Так что сложи все это вместе."

Десять других легионеров на минуту задумались над этим вопросом. После этого Маленький Джон Умбер спросил: "И какой же результат вы извлекаете из этого, милорд?"

-Это должно быть очевидно, - сказал Грегор, - Железнорожденные потратили последние пять лет на подготовку сил вторжения."

По комнате прокатилась волна молчания. Очень напряженное, неловкое молчание.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 52**

Виктарион Грейджой прервал его со вздохом. - Возможно, вы и правы, Лорд Грегор. Я не ступал на Пайк больше года, но пока я был там, Бейлон постоянно был на работе. С каждым днем он строил все больше кораблей, ковал все больше оружия и обучал все больше солдат. Нет никаких оснований полагать, что с тех пор он прекратил свою деятельность. Но даже с учетом всего сказанного ... я никогда не подозревал, что он планировал вторжение."

-Вы хотите сказать, что никогда не интересовались его намерениями?- Предположил Оберин Мартелл, явно скептически.

-Я не вправе подвергать сомнению действия моего брата, - твердо возразил Виктарион. - я просто предположил, что он стремится сделать острова сильнее."

-Так оно и было, - возразил Грегор, - и до сих пор остается. Именно то, как он намеревается сделать их сильнее, должно смутить нас."

Большинство остальных все еще пытались ухватить концепцию предстоящего вторжения Железнорожденных, но Дэйси, Смоллджон и Бринден Талли уже начали признавать вероятность ее достоверности.

-А на что надеется Бейлон Грейджой, милорд?- Спросил Бринден Талли.

-Он планирует поднять восстание, подобное восстанию короля Роберта, - пояснил Грегор. - он начнет с того, что сожжет флот в Ланниспорте. Затем он будет продвигаться вдоль западных берегов Севера, по речным землям, западным землям и простору, пожиная и насилуя, как ему заблагорассудится. Он планирует напасть на множество прибрежных укреплений еще до того, как мы сможем начать контратаку."

-Он, должно быть, сошел с ума, если думает, что может бросить вызов Семи Королевствам в одиночку, - рассуждал Аллард Сиворт.

"Мой брат никогда не был самым здравомыслящим человеком, - заявил Виктарион, - в то время как наш отец стремился построить богатые и прочные связи с теми, кто живет на материке Вестероса, Бейлон считает себя выше идеи установления союза с гренландцами."

-А люди говорят, что моя семья слишком гордая, - с жаром пробормотал Герион Ланнистер. - и кем же он себя возомнил?"

-Он считает себя королем, - заявил Грегор.

Дэйси Мормонт подняла бровь и прокомментировала:"

Грегор кивнул жене и заявил: "Это его истинная цель. Как только Бейлон Грейджой начнет свое восстание, он станет королем Железных островов."

-Откуда вам это известно , милорд?- спросил Осмунд Кеттлбек.

-И не только это, - вмешался Эллард Сиворт. - как вы узнали о намерениях Лорда Бейлона?"

- У меня есть свои ресурсы, - только и сказал Грегор.

Обычно, это был бы достаточный ответ. Увы, на этот раз все было не так.

-Лорд Грегор, со времени окончания восстания Роберта почти не было никакой связи с Железными островами, - заметила Лин Корбрэй. - если не считать Воронов, которых вы послали, когда основали Легион Без Знамен, от пайка не было никаких известий."

-Сир Лин прав, - поправил его Гарт Хайтауэр, - даже Повелитель птиц-Шептунов не улетает так далеко. Единственный способ, которым кто-либо в Семи Королевствах мог получить эту информацию, это если бы они услышали ее от самих Железнорожденных."

-И единственный железнорожденный, с которым мы недавно столкнулись, это те из них, кто служит в Легионе, - добавил Оберин Мартелл.

- Ни я, ни мои люди ничего не знаем о мятеже, - настаивал Виктарион Грейджой. - если бы мой брат собирался восстать, я бы об этом знал. Мне хотелось бы думать, что он попытался бы помешать мне прийти сюда."

-Может быть, ему было все равно, - предположил Осмунд Кеттлбек с усмешкой, - может быть, он думал, что ты размякла."

Виктарион нахмурился и сердито пробормотал :" Потанцуй со мной пальцем, Кеттлбек, а потом посмотрим, размякну ли я."

Дэйси поспешно жестикулировала, призывая к тишине, а когда это произошло, повернулась к мужу и сказала ему: "я думаю, они хотят сказать, милорд, что вы, кажется, очень хорошо осведомлены о деле, о котором никто здесь не должен знать."

- Леди Дейси говорит правду, - согласился Бринден Талли, глядя на гору. - обычно я прислушиваюсь к вашим советам, не спрашивая, откуда они взялись, но сейчас я должен сделать исключение."

-Я также должен, - заметил Оберин Мартелл, - заявить, что какой-то мелкий лорд собирается захватить власть в своих эгоистических целях, - это одно. Но именно о таком возможном возникновении войны мы сейчас и говорим. Мы не можем действовать на него, не будучи абсолютно уверенными."

-Ну, я абсолютно уверен, - признался Грегор.

-Но это не так, - возразил Маленький Джон Умбер. - я хотел бы знать, как вы можете быть таким, милорд. Так что же ты нам не рассказываешь?"

В течение трех минут Грегор Клиган не отвечал на этот вопрос. Он просто сидел в своем кресле, оглядывая комнату и других десять сидящих людей. Он казался почти безмолвным.

Дэйси знала, что ее муж-очень спокойный и организованный человек. Каким бы отчаянным ни был сценарий, он никогда не терял самообладания. Теперь же ... он действительно казался встревоженным, как будто его загнали в угол враги. Но даже его истинные враги никогда не вызывали у него такой реакции. Вместо этого, его самыми близкими союзниками были те, кто сделал это.

В конце концов, Грегор сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и объявил: "у меня есть... источник."

-А что это за источник?- Поинтересовался Дэйси.

"Я не могу сказать, - заявил Грегор, - все, что вам нужно знать, это то, что этот источник дает мне возможность произвести положительные изменения в Вестеросе. Я использую его с тех пор, как основал Легион Без Знамен. Именно этот источник помог мне спасти принцессу Элию Мартелл от Сира Эмори Лорха. Именно так я узнал, что Лорд Петир Бейлиш воспользуется Леди Лизой Аррен для собственной выгоды. Теперь, благодаря исключительно источнику, я узнал об амбициозных планах Лорда Бейлона Грейджоя заставить его народ принять старый путь."

Теперь уже Дэйси и остальные девять мужчин лишились дара речи. Никто из них не знал, чего ожидать от объяснения Грегора, откуда он узнал, что Железнорожденные взбунтуются, но никто из них не мог предвидеть такого объяснения. Тем не менее, это казалось странно правдоподобным.

-Почему вы не можете поделиться этим источником с нами, милорд?- Спросил Аллард Сиворт.

-Если я назову свой источник, это может поставить под угрозу всю деятельность Легиона.- Грегор провозгласил: "в плохих руках Источник может быть использован и для осуществления негативных изменений. Но пока он остается исключительно в моем владении, он будет использоваться только с чистыми намерениями."

"Это звучит как большая сила для одного человека", - отметил Смоллджон Умбер.

-Я знаю, что ты имеешь в виду, Джон, - заявил Грегор, - но правильный человек может использовать эту силу ответственно."

-Вы считаете себя подходящим человеком, милорд?- Риторически спросил Оберин Мартелл.

-Да, это так, - торжественно заявил Грегор. - если бы я мог, я бы поделился этим со всеми вами. Но я не могу. Я не считаю тебя недостойным или чем-то в этом роде. Я просто скрываю источник для вашей же собственной защиты."

-Наша защита?- В недоумении повторил Герион Ланнистер.

- Верно, - подтвердила Гора, - этот источник опасен. Мне потребовались годы, чтобы взять его под свой контроль. Даже если бы я захотел, я не смог бы поделиться этим с тобой. Все, что я могу сделать, это рассказать вам то, что я знаю, и умолять вас довериться мне и иметь веру в меня, так же, как вы это делали."

Лин Корбрэй, Виктарион Грейджой, Гарт Хайтауэр, Осмунд Кеттлбек, Герион Ланнистер, Оберин Мартелл, Дэйси Мормонт, Аллард Сиворт, Бринден Талли и Смоллджон Умбер пристально смотрели друг на друга, словно разговаривали глазами. Они не обменялись ни единым словом, только взглядами. Они пытались решить для себя, был ли туманный, но драматичный рассказ Грегора достаточной информацией, чтобы идти дальше, или же он все еще был недостаточен, чтобы удовлетворить их любопытство.

В конце концов, каждый из них сдался и принял доводы Грегора. По крайней мере, в настоящее время Дэйси и остальные девять человек будут продолжать верить в эту гору.

-Вы завели нас так далеко, милорд, - заявил Бринден Талли. - мы можем быть уверены, что вы не вводите нас в заблуждение и не обманываете. Но я надеюсь когда-нибудь узнать больше об этом вашем "источнике"."

- И я тоже, - вставил Аллард Сиворт. По комнате прокатился сильный ропот согласия.

-Возможно, я так и сделаю, - возразил Грегор, - но до тех пор прошу вас никому не говорить об источнике . Как и все, что мы обсуждали за этим столом, мой источник существует только в этой комнате."

- Мы все понимаем, Грегор, - заверила мужа Дейси. Остальные девять человек тоже дали свое слово.

Остальная часть встречи была посвящена обсуждению будущего восстания Железнорожденных.

Грегор сообщил, что до начала восстания пройдет не менее пяти месяцев, но не больше семи. У них было столько времени, чтобы подготовиться к этому.

Герион Ланнистер предложил им известить трон о готовящемся восстании. Грегор быстро отклонил это предложение. Он утверждал, что доведение этого дела до сведения короля не принесет им ничего хорошего. Даже если бы он раскрыл свой источник, у него не было бы никаких конкретных доказательств в поддержку его заявления. Казалось бы, это не более чем тщательно продуманный слух. По существу, он будет выдвигать обвинение без доказательств. Такой поступок был крайне нежелателен, особенно для человека в положении Грегора. Все, что Грегор должен был поддержать его, было его слово, и даже его слово имело пределы в Малом совете.

Так что о том, чтобы рассказать короне, не могло быть и речи. Тем не менее, они могли многое сделать, чтобы подготовить Семь Королевств к нападению рейдеров Бейлона.

Было решено, что они напишут срочное послание в каждую крепость, расположенную на берегах Вестероса (и Запад, и Восток стоят, чтобы быть в безопасности). Они предупредят жителей этих крепостей, что Легион узнал о большой вероятности надвигающегося вторжения Железнорожденных. Они знали, что большинство лордов этих крепостей не будут интересоваться тем, как Легиону стало известно об этой информации. Они просто решили бы проверить эту информацию и построить свою защиту от всего, что могло бы появиться из моря.

Осмунд Кеттлбек, Лин Корбрэй и Бринден Талли несколько скептически относились к тому, что Виктарион Грейджой и другие Железнорожденные легионеры сделают, когда начнется восстание. Лин даже высказала предположение, что вступление в Легион вовсе не было идеей Виктариона. Возможно, Бейлон послал его шпионить за истинными членами клуба.

Виктарион быстро ответил на это обвинение. Он непреклонно утверждал, что не был ничьим мальчиком на побегушках, даже своим братом. зачисление в Легион было его решением и только его. Более того, он по-прежнему гораздо больше верил в идеалы своего отца относительно того, что будет лучше для Железных островов, чем в идеалы Бейлона.

Железный капитан поклялся, что если начнется война между его народом и остальной частью Вестероса, он и его люди будут стоять вместе с горой. Он заявил, что не позволит своему брату перечеркнуть все, что сделал их лорд-отец для обеспечения процветания Железнорожденных.

К счастью, Виктарион смотрел на отца снизу вверх и восхищался им не меньше, чем он сам. В противном случае он почти наверняка предпочел бы встать на сторону Бейлона.

Когда Грегор спросил его, может ли он говорить за всех легионеров с Железных островов, Виктарион признался, что не может. Грегор велел ему позже обойти ров и спросить у каждого из их коллег-Железнорожденных, есть ли у него или ее первый долг перед Железными островами или перед Легионом. Он хотел бы знать, кто из них выбрал первое, а кто второе. Виктарион согласился именно на это.

Несмотря на то, что Виктарион казался преданным Легиону, он был совершенно уверен в одном: если и когда произойдет восстание, он будет готов сражаться и убивать других Железнорожденных, но он не будет втягивать своего брата или любого другого члена своей семьи в битву. Он твердо заявил, что никогда не станет убийцей родственников, ни для Грегора, ни для кого-либо еще.

Грегор нашел это справедливым. Он заверил Виктариона (и всех остальных там присутствовавших), что никогда не попросит кого-либо из них убить члена их собственной семьи. Если понадобится, он отдаст их под суд, но никогда не отдаст приказа совершить самое страшное преступление-убийство родственников.

К середине дня встреча заканчивается. Но Дэйси и все десять мужчин еще некоторое время оставались вместе. Они всей группой направились к лежбищу и, как только добрались туда, принялись писать письма. Это были вышеупомянутые предупреждения, предназначенные для приморских крепостей и крепостей в Вестеросе. Оказалось, что вдоль берегов страны живет больше высокородных семей, чем они первоначально думали.

Примерно половина всех вестеросских домов были найдены в десяти милях от моря или реки, которая вела к морю. Не желая рисковать, каждому из них было разослано уведомление. Уведомление было кратким, но недвусмысленным; в нем упоминалась весьма вероятная вероятность морского вторжения в ближайшем будущем, и получателю было предложено подготовиться к этой угрозе.

Поскольку предупреждение пришло от Легиона Без Знамен, почти все, кто его получил, решили прислушаться к его совету. Единственными, кто этого не сделал, были те, кто был уверен, что Железнорожденные не посмеют напасть на них или даже вообще на кого-то напасть. Это были такие личности, как Станнис Баратеон из Драконьего Камня и Уолдер Фрей из близнецов.

После той встречи, на которой ее муж впервые упомянул о своем "источнике", Дэйси вернулась к своей обычной повседневной рутине. В течение следующих шести месяцев ее распорядок дня более или менее оставался прежним. Она заботилась о Рикарде, оттачивала свое мастерство на тренировочном дворе, выполняла свою роль Леди Моут-Кейлин, служила офицером Легиона без знамени и проводила большую часть свободного времени со своими друзьями и мужем. Такова была основная часть ее ежедневного графика на вторую половину этого года. Через некоторое время кому-то это могло показаться монотонным, но Дейси-нет. Это был очень приятный образ жизни для нее; ей не на что было жаловаться. И она ничего бы в нем не изменила.

А потом наступил Новый год. Вместе с ним пришли и перемены.

Однажды ночью в первую неделю 289-го года после завоевания Эйгона Дэйси была в постели с Григорием. Они только что закончили особенно энергичный любовный сеанс и собирались заснуть. Но прежде чем они успели заснуть, раздался стук в дверь их спальни.

Грегор приподнялся и нетерпеливо рявкнул: "Что?!"

-Прошу прощения, что побеспокоил вас, милорд, - окликнул его Эррик Руттигер. - Он казался расстроенным. - Но ворон только что прилетел из Королевской Гавани. На нем стоит королевская печать."

Грегор быстро вскочил с постели, натянул шерстяные бриджи и бросился к двери. Дэйси едва успела схватить халат, накинуть его на голое тело и завязать спереди. Не прошло и двух секунд после того, как она завязала узел, как ее муж открыл дверь и увидел смотрителя рва.

Эррик Руттигер вошел внутрь с куском пергамента в руке, который он сразу же протянул Грегору. Гора взяла его, открыла и стала читать дальше. Дэйси с тревогой посмотрела на него. Она заметила, как изменилось его лицо, когда он читал. Когда он заговорил, то был заинтригован и нервничал. К концу разговора он казался крайне встревоженным.

Что-то не так, без сомнения.

Когда Грегор наконец оторвал взгляд от газеты, Дэйси спросила: "в чем дело, любовь моя?"

- Железный флот поднял паруса, - объявил Грегор, - они только что атаковали Ланниспорт."

Он сделал паузу на мгновение, чтобы дать этому знанию утонуть. Эррик Руттигер был единственным, кто был искренне потрясен этой новостью. Дэйси и Грегор в какой-то степени ожидали получить его рано или поздно. Однако это не облегчило им задачу услышать эту новость.

-Что-нибудь еще, милорд?- Спросил эррик Руттигер.

Грегор кивнул и произнес: "король Роберт полон решимости не оставить это без ответа. Он вызывает знамена."

-Так уж получилось, что у нас их нет, - заметил Эррик.

-Неважно, - торжественно сказал Грегор. - против Вестероса была выдвинута угроза. Мы ответим таким образом."

-Значит, мы ответим на вызов короля, милорд?- Риторически спросил эррик.

- Да, - подтвердил Грегор, - Собери лучших легионеров во дворе, Эррик. Скажи им... мы на войне."

Кастелян поклонился и вышел из спальни, оставив Грегора и Дейси наедине. Гора и островитянин-медведь молча смотрели друг на друга. Они все еще пытались примириться с этим последним развитием событий на балансе Вестероса. Но они оба знали, что собираются сделать, чтобы помочь исправить положение.

Война. Я даже не был достаточно взрослым, чтобы сражаться в прошлой войне. И если Грегор думает, что я буду сидеть здесь, то он ошибается. Я покажу этим железным ублюдкам, что у этого медведя есть когти.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 53**

Принц Оберин Мартелл жил на Севере уже более двух лет. За это время он успел заметить много общего между северянами и Дорнийцами. Во-первых, как быстро они оба реагировали на любые угрозы своей родине.

В Лорде Грегоре Клигане почти ничего не осталось от западных земель. Он мог бы стать Северянином только в том случае, если бы родился на севере. Действительно, он продемонстрировал их типичную поспешность, когда ответил на вызов Роберта Баратеона сразу же после того, как получил его.

Грегор Клиган собрал весь Легион Без Знамен в течение одного дня после прибытия королевского ворона. Он сообщил им об объявлении королем войны железнорожденным и о том, как он намерен ответить на это таким образом.

Он объявил, что собирается разделить численность легиона. Половина легионеров присоединится к королевской армии на юге. Другая половина останется в гарнизоне во рву Кейлин и продолжит выполнять обычные обязанности Легиона.

Они еще не собирались идти на юг. Лорду Эддарду Старку потребуется по меньшей мере две недели, чтобы собрать силы Севера. Они подождут, чтобы встретить лорда Старка и его знаменосцев, прежде чем двинуться вниз по дамбе.

Грегор и его старшие офицеры провели это время в размышлениях о том, кто из них пойдет, а кто останется.

Бринден Талли был вторым человеком в команде Грегора с тех пор, как он вступил в Легион. Поэтому гора решила, что он останется командовать отрядом, оставшимся у рва. Черная рыба с радостью согласилась на это назначение.

При обычных обстоятельствах Сир Бринден потребовал бы присоединиться к войскам, которые пошли на войну, и он сопровождал бы их даже без разрешения. Кроме того, можно было бы поспорить, что было бы глупо оставлять его здесь, так как он был лучшим фехтовальщиком, чем любой другой легионер (включая Оберина и Грегора).

Несмотря на это, Грегор сомневался, что ему понадобится кто-то, кому он мог бы доверить управление другой половиной Легиона. В конце концов, эта половина будет не более пассивной, чем та, что присоединилась к войскам короля. Многие из лордов Вестероса и их солдат ушли бы на войну. Таким образом, большая часть правоохранительных органов страны будет отсутствовать в течение некоторого времени.

Есть некоторые люди в Вестеросе, которые, вероятно, увидят в этом возможность заниматься преступной деятельностью, не опасаясь быть пойманным. Легионеры Сира Бриндена Черного моря убедятся, что эти извращенцы находятся под контролем.

Кроме того, у Железнорожденных были способы пересекать болота шеи. Если бы они захотели, то могли бы осадить ров Кейлин и захватить его. Целостность Легиона и оборона Севера были критически важны для поддержания обороны Моат-Кейлин. Будучи речным Лордом, Бринден Талли знал, как подготовиться к морским атакам.

Несмотря на все сказанное, его опыт, навыки и опытная работа сделали черную рыбу идеальным человеком, чтобы возглавить Легион Без Знамен в отсутствие Грегора.

Лин Корбрэй и Осмунд Кеттлбек были единственными членами внутреннего круга Грегора Клигана, которые остались в Моут-Кейлин.

Оберин Мартелл, Дэйси Мормонт, Смоллджон Умбер, Виктарион Грейджой, Аллард Сиворт, Герион Ланнистер и Гарт Хайтауэр-все они присоединятся к горе. Фактически, Грегор назначил Оберина своим главным генералом и правой рукой.

Оберин ничуть не удивился, что Грегор согласился взять с собой жену. Хотя Леди Дейси и настаивала на том, чтобы она приняла участие в сражении, ее муж все равно включил бы ее в свои ряды. Железнорожденные никогда в своей жизни не нападали на Медвежий остров, но она была хорошо осведомлена в отражении диких нападений. Более того, она была такой же авторитетной и уважаемой фигурой, как и ее лорд-муж. Именно она добилась включения женщин в Легион Без Знамен.

Если бы Дэйси поехала вместе с мужем воевать в другие части Вестероса, она могла бы вдохновить и более волевых женщин взяться за оружие.

Но была и простая истина: Дэйси хотела быть со своим мужем точно так же, как он хотел остаться с ней.

Нет ничего лучше, чем смешивать бизнес с удовольствием.

Грегор и Дейси тоже решили взять с собой Рикарда. Оберин вполне понимал их желание, чтобы сын был рядом. По сходным причинам он решил взять с собой на юг также Элларию, Нимерию, Элию и Обеллу. Они предоставят принцу некоторую компанию на марше.

Конечно, разные формы компании.

Северная армия прибыла в ров Кейлин примерно через неделю после того, как Грегор Клиган закончил делить численность легиона. Лорд Эддард и его генералы провели ночь, совещаясь с Лордом Грегором и его офицерами. На следующее утро с первыми лучами солнца оба всадника и их объединенные силы двинулись вниз по Королевскому тракту.

Долгое шествие вниз по перешейку прошло довольно спокойно и без происшествий. Это было очень необычно; обычно болота изобиловали звуками и движением местной фауны.

Либо кранногмены охотились на все в этом районе, либо дикие животные ушли в подполье. Последнее было более вероятно. Но они будут прятаться только от того, чего боятся. Учитывая опасное состояние болот, то, что питало их страхи, должно быть, было действительно ужасно.

Железные люди могут быть ближе, чем мы думали.

Не-легионеры северяне, казалось, скептически относились к присутствию легионеров Железнорожденных. К счастью, члены Северного Легиона убедили своих соотечественников, что всем собравшимся железным людям можно доверять. Действительно, несколько месяцев назад Виктарион Грейджой выяснил, кто из его людей верен ему и Грегору Клигану, а кто-Бейлону Грейджою. Менее четверти из них выбрали его брата и тех, кто остался в Моут-Кейлине. Сир Бринден будет держать их под пристальным наблюдением, пока мятеж не закончится. Если понадобится, он при первых же признаках мятежа отправит их всех в темницу.

Продвижение вниз по шее было очень медленным и постепенным. Только так много солдат могли ходить или ездить абрест в одно и то же время. Когда отряды занимали большую часть своего пространства, они должны были быть очень осторожны со своими ногами. Один шаг в сторону от тропы мог привести их в яму с зыбучими песками или в бассейн с мутной водой.

Раз десять какой-нибудь человек поскользнулся и упал в болото. Трое из них были поглощены болотами прежде, чем их союзники смогли спасти их. После того, как третий человек был потерян, длина колонны уменьшилась.

Все путешествие было на самом деле борьбой выбора между скоростью и безопасностью.

После трех дней неспешного продвижения Северная армия и Легион Без Знамен наконец-то покинули горловину. Как только они вышли из болот, то смогли ускорить свой шаг.

Через несколько дней они прибыли на переправу.

Оберин ехал рядом с Грегором и Дейси, когда они подъехали. Он заметил, что Грегор, казалось, ощетинился, когда Близнецы оказались в их поле зрения. Казалось, одного вида крепости Фреев было достаточно, чтобы вызвать отвращение к горе.

Не то чтобы Оберин мог винить его за это. Красная гадюка тоже была не в восторге от дома Фреев.

Когда он впервые пришел на север, Оберин и его свита были незнакомы с Речными землями. Местные жители говорили им, что самый быстрый путь через этот район лежит вдоль трезубца. К сожалению, чтобы перейти реку вброд, пришлось заплатить пошлину. Поэтому им пришлось воспользоваться мостом Лорда Уолдера Фрея.

К счастью, у Оберина было достаточно денег. Он был в состоянии использовать это, чтобы заплатить за проезд. Это было к счастью, поскольку единственным другим вариантом было бы подделать брачный контракт между членом его семьи и одним из членов семьи Лорда Уолдера. в этой области Оберин не имел ничего интересного для покойного лорда Фрея.

Лорд Уолдер даже не пытался настаивать на помолвке одного из своих потомков с принцем. Красная гадюка был известен тем, что трахал любого мужчину и женщину, которые были готовы, и он, вероятно, будет продолжать делать это даже после того, как он женится (предполагая, что он когда-нибудь будет). Хотя Лорд Уолдер никогда не был самым верным мужем ни одной из своих жен, он не допустит, чтобы его дочери или внучки были опозорены подобным образом.

Так что вместо этого он принял золото Дорнийца. Лорд Уолдер позволил Оберину и его спутникам провести ночь в его крепости.

Он был не слишком гостеприимным хозяином, как хорошо помнил Оберин. С принцем обошлись довольно справедливо, но Фрейры были очень холодны к его товарищам, особенно к Элларии, Обаре и Нимерии. Главной причиной этого было то, что женщины считались незаконнорожденными. Фрейсы едва ли терпели даже своих собственных низорожденных сородичей. Поэтому, естественно, они смотрели свысока на всех остальных ублюдков, как на дегенеративных подонков.

Эллария была избавлена от худшего из плохого обращения Фреев, видя, что она делила постель с принцем Оберином в то время. Обаре и Нимерии повезло меньше. Их высокая оценка и знание боя были еще одной мишенью насмешек для многих из выводка Лорда Уолдера. Почти все они считали смехотворной саму мысль о том, что женщина может носить и тренироваться с оружием. Несколько менее тактичных Фреев даже предложили девушкам попробовать один из своих "мечей". В ответ на это Обара и Нимерия заявили, что если первый человек, который попытается сделать что-то подобное, потеряет свой меч.

Хотя Фрейры были худшими хозяевами, которых они когда-либо имели, Обара и Нимерия не позволяли их грубому обращению беспокоить их. Они были воспитаны, чтобы принять свое положение в мире и принять себя такими, какие они есть. Таким образом, они не позволяли Фреям провоцировать или ранить их каким-либо образом. Но даже в этом случае Оберин не был столь терпим и снисходителен к оскорблениям, нанесенным его семье. Но по настоянию дочерей он не сделал и не сказал ничего такого, что могло бы навредить Лорду Уолдеру или его родственникам.

Когда они приблизились к переправе, Оберин втайне надеялся, что на этот раз Фрейры будут более вежливы с Нимерией. Теперь, когда она была узаконена и боевые женщины стали более обычным явлением в Вестеросе, существовал неплохой шанс, что так оно и будет.

Всякий раз, когда в западной половине Вестероса требовались услуги легиона, они часто должны были использовать мост на переправе, а также. Лорд Уолдер неохотно позволил им пройти без пошлины, поскольку деятельность легиона считалась "королевским делом", и даже он не осмеливался вмешиваться в дела короны.

По этой причине Грегор Клиган надеялся, что лорд Уолдер позволит своим войскам и войскам лорда Эддарда также бесплатно пользоваться его мостом. В противном случае они, вероятно, доберутся до западных земель с большим отставанием от графика.

Когда они были уже в сотне метров от Близнецов, то заметили небольшую группу всадников, направлявшихся к ним. Когда группа оказалась в пределах слышимости, Оберин крикнул: "кто приближается?"

Всадники молчали, пока не оказались в десяти футах от Грегора, Эддарда, Оберина и Дейси. Затем человек, стоявший в самом начале группы, отделился от остальных. Его лошадь рысцой проскакала вперед на несколько шагов, и он объявил: "Сир Стеврон Фрей, наследник Близнецов."

-Сир Стеврон, - сказал Грегор с легким поклоном, - Пожалуйста, передайте наше почтение вашему лорду-отцу и скажите ему, что нам нужен его мост."

Большинство Фреев потребовали бы объяснений или чего-то большего. К счастью для Горы и его коллег, Сир Стеврон был доволен этим. Он слегка наклонил голову и объявил: "Я так и сделаю, милорд. Следуйте за нами, пожалуйста."

Десять минут спустя группа вассалов Фреев, легионеры и армия северян были у восточных ворот Близнецов. Сир Стеврон и его люди сопроводили Грегора Клигана, Оберина Мартелла и Эддарда Старка внутрь здания. Они привели их прямо в главный зал.

Уолдер Фрей уже сидел в кресле лорда. Его сыновья, внуки и бастарды собрались вокруг него.

Ласка-лорд приспособил свою фирменную коварную усмешку и пробормотал: "Ну, Милорды... какое вам дело в этих краях?"

-В этих краях их нет, милорд, - пояснил Грегор, - к западу отсюда."

- А?- Заметил Уолдер Фрей, склонив голову набок.

-Возможно, вы слышали, - дерзко заметил Оберин, - что Железные люди взбунтовались. Мы идем, чтобы подавить их восстание."

-Ах да, - сухо пробормотал Уолдер, - я знаю об этом. Ранее на этой неделе войска короля пересекли трезубец в одном месте к югу отсюда. Почему же ты не сделал того же самого?"

- Коронованные лорды и штормовые лорды были уже ближе к трезубцу, чем сюда, - произнес Эддард Старк. - Если бы у нас было время, мы бы последовали за ними. Увы, у нас нет такой роскоши."

-Значит, ты предпочел прийти ко мне, - заметил Уолдер Фрей.

-Совершенно верно, милорд, - подтвердил Грегор Клиган. Он шагнул вперед и терпеливо сказал: "Мы... просим разрешения пересечь ваш мост."

- Просьба или требование?- Возразил Уолдер.

-Мы не в том положении, чтобы что-то требовать от вас, - заметил Грегор.

-У тебя цифры в десять раз больше моих, - заметил Уолдер.

-Но это же твой дом, - возразил Оберин. - ни один человек не знает, как лучше защитить свой дом, чем он сам."

-Но это не значит, что вы не попытаетесь захватить мой дом силой, - возразил Уолдер.

С чего бы это нам? Здесь нет ничего, за что стоило бы хвататься.

-У вас есть возможность просто отказать нам в проходе, - заявил Эддард Старк, - но если вы сделаете это, вы помешаете нам выполнить наш долг перед королем. Вы также откажетесь выполнять свой собственный долг перед ним."

-А вот тут вы ошибаетесь, лорд Старк, - возразил Уолдер Фрей. - уверяю вас, я выполню свой долг. Я посылаю свое войско в дополнение к войску короля."

-Тогда почему бы нашим войскам не выступить вместе с вашими?- Предложил Оберин.

- Потому что нет никакой необходимости, - пробормотал Уолдер, - объединять силы Штормлендов, Коронлендов, Речных земель, западных земель и пределов более чем достаточно, чтобы победить Железнорожденных. Они могут обойтись и без ваших сил."

Тогда они точно смогут обойтись и без твоего.

Грегор шагнул вперед, скрестил руки на груди и объявил: "Мы все поклялись идти к королю, когда он нас призовет. Если мы не сможем выполнить эту клятву, он будет крайне недоволен. Он потребует объяснений, и когда мы дадим ему их, мы обязательно упомянем, кто был ответственен за наше задержание."

Уолдер выпрямился в кресле и рявкнул: "это угроза?"

-Это обещание, - сурово заявил Грегор.

Следующий час прошел в подобном же диалоге. Аргументы и контраргументы были представлены обеими сторонами. В некоторых местах дискуссия становилась очень жаркой, но они никогда не приводили к смене ударов вместо слов.

В конце концов Грегор, Оберин и Эддард выиграли спор. Уолдер Фрей согласился пропустить легионеров и Северную армию. На следующий день его собственный хозяин должен был сопровождать их до самых западных земель.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 54**

Уолдер Фрей настоял на том, чтобы северные лорды и высшие офицеры Легиона отобедали вместе с ним этой ночью. Он утверждал, что это должно было укрепить их временный союз. Но он никого не обманывал. Оберин знал, что истинная причина этого обеда-честолюбивая натура Уолдера. Очевидно, покойный лорд Фрей стремился усилить влияние своего дома.

И действительно, за ужином Фрейры были гораздо дружелюбнее, чем тогда, когда Оберин впервые ужинал под их крышей. Влияние отца на них было очевидным; они пытались составить несколько собственных брачных контрактов. Большинство из них знали, как подойти к этой теме с тонкой точки зрения.

Многие из них все еще были далеки от рыцарства, но по крайней мере вели себя прилично. Во всяком случае, большинство из них.

Теперь, когда Нимерия была Мартелл, Фрейры, казалось, проявили к ней новый интерес. Некоторые из них подошли к ней и спросили (из любопытства, как они утверждали), есть ли у нее какие-нибудь планы на будущее. Она небрежно сообщила им, что планирует служить в легионе еще несколько лет. Когда они спросили, есть ли у нее планы когда-нибудь остепениться, она сказала им только: "возможно."

Всякий раз, когда они делали ей предложение, Нимерия доставала свой хлыст и резко щелкала им по земле один раз. Самые умные восприняли это как намек на то, чтобы закончить разговор и оставить бывшего песчаного змея в покое. Глупцы ... им нужен был более прямой ответ.

В какой-то момент той ночью пьяный Раймен Фрей споткнулся о стол Нимеры. Она надеялась, что он просто проходил мимо. Затем он остановился перед ней, и она поняла, что это не так.

- Сир Райман, - тупо пробормотала Нимерия.

- Миледи, - ответил Раймен. От него исходил тяжелый запах алкоголя. Запах, исходящий от остальной части его тела, был еще более неприятным.

Из-за соседнего столика Оберин наблюдал за этим обменом репликами. Он вмешивался только в том случае, если ситуация становилась безобразной. Он был уверен, что этого не произойдет; он знал, что Нимерия может справиться сама. Особенно против такого полоумного, как старший внук Уолдера Фрея.

-Я могу что-нибудь для тебя сделать?- Равнодушно спросила Нимерия.

-Да, собственно говоря, - запинаясь проговорил Раймен Фрей, - мой сын Эдвин хочет жениться. После моего отца и меня, он унаследует Близнецов. Ему понадобится собственный наследник."

-Ну что ж, я желаю ему удачи в его поисках, - беспристрастно сказала Нимерия.

- Ему не нужна удача, - возразил Раймен, слегка подавшись вперед. - я мог бы найти ему невесту."

При этих словах Нимерия потянулась за хлыстом и вытащила его. Этот жест убедил бы большинство других мужчин двигаться дальше. В своем пьяном оцепенении Раймен Фрей едва ли даже узнал предупреждение.

Очевидно, Нимерии придется быть с ним более откровенной.

-Я ценю ваше предложение, - заявила Нимерия, хотя по ее голосу было ясно, что это не так, - но я не могу принять его."

-А почему бы и нет?- Спросил раймен, явно сбитый с толку.

-Я нужна на севере, - сказала ему Нимерия, - я намерена служить в Легионе Без Знамен рядом с моим отцом и лордом Грегором Клиганом. Я не могу этого сделать, если я леди из благородного дома."

Оберин улыбнулся, услышав это. Хотя Нимерия была так же потрясена поведением Сира Раймана, как и он сам, она не потеряла самообладания и не забыла о вежливости.

И все же Раймен оказался довольно упрям.

-Я бы посоветовал тебе пересмотреть свои планы, - предложил он. - Север-не место для такой прекрасной женщины, как ты."

Нимерия притворно покраснела и произнесла слегка сардоническим тоном: "спасибо, сир. Но скажи мне, бывал ли ты когда-нибудь на севере?"

- Нет, - покачал головой Раймен, - но что может предложить север лучше, чем то, что есть здесь?"

Это может занять всю ночь, чтобы дать полный ответ на этот вопрос.

- Много чего, - рассуждала Нимерия, - северяне верят в чувство общности и долга. Я еще не видел здесь ни одного из этих качеств. И я совершенно уверена, что если я когда-нибудь и возьму мужа за пределами Дорна, то он будет с севера. По крайней мере, там над женщинами не издеваются и не презирают."

Если бы он был трезв, то Раймен уловил бы в этих словах скрытое пренебрежение. Вместо этого он туманно возразил: "единственное, что они умеют делать, это отмораживать свои задницы. Идите вперед и оставайтесь на Севере ... если вы хотите быть холодным до конца своей жизни."

Он бы многое знал о том, что такое холод. Как и его семья, если уж на то пошло.

Нимерия быстро вернула свое внимание к еде на ее тарелке. Она избегала встречаться взглядом с сиром Райманом. Возможно, она думала, что если проигнорирует его, то он оставит ее в покое. Но ускользнуть от него было не так-то просто.

Раймен положил руку на стол, наклонился ближе и тихо сказал: "Я открою вам один секрет, Миледи. Есть одна вещь, которую речники могут сделать, а северяне-нет."

Он ждал, что она спросит, что это такое. Но когда она этого не сделала, он все равно сказал ей: "мы можем поплавать."

Как бы мало ей не нравился этот разговор, Нимерия приподняла бровь. -А почему ты думаешь, что северянин не может?"

-О, Я видел, как северяне плавают, - признался Раймен, - или пытаются плавать. У них это не очень хорошо получается. Я говорю: что хорошего в человеке, который не может победить воду?"

Не обращая внимания на последнее утверждение, Нимерия спросила: "когда это ты видел, чтобы Северянин плавал?"

-Я бы сказал, шесть или семь лет назад, - признался Раймен, - незадолго до того, как мы восстали против Таргариенов."

Хотя Оберин и прислушивался к этому разговору, до сих пор он его по-настоящему не интересовал.

- За месяц или два до начала войны здесь был один дурак, который приехал с севера. Он не был рыцарем, лордом или кем-то еще важным. Во всяком случае, ему пришла в голову мысль перейти реку вброд самостоятельно. Он не прошел и половины пути, как вместе с лошадью провалился под воду. Его тело прибило к берегу через несколько дней."

Нимерия поморщилась и пробормотала: "это ужасно. Почему ты не помог ему?"

-Это было бы бессмысленно, - заявил Раймен, - кроме того, он сам попал в беду. У нас не было причин вытаскивать его оттуда."

Именно тогда Оберин решил вмешаться. Он неторопливо подошел к столу и сказал обманчиво сердечным голосом: "Сир Райман, можно вас на пару слов?"

Пьяный Фрей обратил свое внимание на Красную гадюку и неуверенно кивнул головой. Оберин хладнокровно отвел его в сторону. Как только они скрылись из виду от большинства остальных, Оберин нанес сильный удар по голове Раймана Фрея. Сир Раймен почти сразу потерял сознание.

Оберин осторожно прислонил Раймена к стене, как будто тот потерял сознание, сидя напротив нее. После этого принц вернулся на торжество.

- Спасибо, папа, - с благодарностью сказала Нимерия.

-Конечно, дорогая, - заверил ее Оберин, положив руку ей на плечо, - теперь ты должна извинить меня. Мне нужно заняться другим делом."

Нимерия кивнула и вернулась к еде. Ее отец отправился на поиски отца человека, которого он только что лишил сознания.

Несмотря на то, что Стеврон был старшим из многих сыновей Уолдера Фрея и его наследником, он был менее похож на своего отца, чем большинство других его потомков. На самом деле он был вдумчивым и разумным человеком.

Жаль, что он не Лорд Близнецов.

Стеврон Фрей общался со своим младшим сыном, слабоумным по имени Эйгон. Он был больше известен как Джингебелл, благодаря пестрой шляпе с колокольчиками, которую он всегда носил на голове.

Оберин подошел к Стеврону Фрею и Джинглебелю Фрею и сказал первому: "я хотел бы поговорить с вами, Сир Стеврон."

Старик посмотрел на Красную гадюку и сказал: "Конечно, мой принц."

Вокруг больше никого не было, и было очень маловероятно, что Джингебелл проявит законный интерес к тому, что там говорилось. По этой причине Оберин счел безопасным поговорить с сиром Стевроном прямо здесь и сейчас.

Он рассказал рыцарю средних лет о разговоре, который только что произошел между Нимерией и Райманом. Стеврон дважды извинился за грубое поведение своего сына. Оберин заверил рыцаря, что не винит его ни за пьянство, ни за грубость Раймана. Он уже вышел из того возраста, когда родителя можно винить в воспитании ребенка. Так что он был достаточно взрослым, чтобы знать лучше.

Стеврон про себя признавал, что временами даже он не мог вынести своего старшего сына. Оберин тоже не винил его за это. Стеврон упомянул, что если бы он мог поставить Эдвина впереди Раймена в линии наследования, он бы это сделал. Эдвин был молод, но, в отличие от своего отца и прадеда, обладал способностью быть хорошим человеком.

Когда Оберин дошел до рассказа о Северянине, который утонул к югу от переправы прямо перед восстанием Роберта, Стеврон немного напрягся. Это заставило Оберина поверить, что Раймен действительно говорил правду об этом деле.

Сир Стеврон не пытался отрицать этот эпизод. На самом деле, он хорошо это помнил.

Он рассказал, что за несколько месяцев до того, как лорд Джон Аррен призвал его знамена, с Севера прибыл человек на мерине. Всадник был один. У него не было ничего, кроме оружия, доспехов на спине и небольшого багажа. Он не назвал своего имени, но, по-видимому, был суровым человеком.

Всадник попросил Лорда Уолдера позволить ему пересечь мост. Поскольку у всадника не было ничего существенного, чтобы использовать в качестве платы за проезд, он был первоначально отвернут. Однако всадник был настойчив;он постоянно пытался переубедить Уолдера Фрея. В какой-то момент всадник упомянул, что ему нужно передать важное сообщение. Лорд Уолдер, похоже, действительно заинтересовался этим вопросом. Однако когда он спросил, для кого это сообщение и о чем оно, всадник заявил, что ему не разрешено разглашать эту информацию.

Стеврон и некоторые из его более рациональных единокровных братьев пытались убедить своего отца просто пропустить всадника, не заставляя его платить налоги. Лорд Уолдер был непреклонен в своем отказе. Все, что он делал, это повторял их домашние слова: Мы берем наши пошлины .

В конце концов всадник понял, что зря тратит время на Близнецов. Поэтому он оставил своего мерина и поехал на юг. Он нашел узкий участок зеленой развилки в ста футах от перекрестка. Стеврон и некоторые из его родичей наблюдали, как всадник смело пытался перебраться вместе с лошадью через реку.

Как только он понял, что все получится, лошадь потеряла равновесие. Он и его хозяин изо всех сил старались добраться до берегов зеленого ответвления. Но течение было слишком сильным для них. Они закончили тем, что дрейфовали весь путь вниз по течению

Вопреки желанию отца, Стеврон послал поисковую группу, чтобы найти лошадь и всадника. Они нашли обоих в устье трезубца. Мерин запутался в тростниковой подстилке. Всадник лежал лицом вниз на Западном берегу. Шлем у него свалился, багаж потерялся. Все признаки жизни исчезли из его тела.

Лошадь оставили на съедение волкам. Поисковая группа вернула тело мужчины и оборудование. Стеврон хотел отослать свои кости обратно на север, но Уолдер убедил его не беспокоиться. Он утверждал, что никто не будет скучать по безымянному Всаднику, который был не более разговорчивым при жизни, чем когда был мертв.

В конце концов Северянина просто похоронили в тысяче ярдов к востоку от Близнецов. На его могиле не было никаких отметин, а оружие и доспехи были присвоены семьей Фреев.

Когда он закончил вспоминать об этом событии, Стеврон вздохнул и пробормотал: "если вы расскажете об этом Лорду Эддарду, пожалуйста, дайте ему знать, что если бы это было мое решение, всаднику было бы позволено пересечь границу сразу же, как он приехал."

-Я верю вам, сир, - заверил его Оберин.

Я также верю, что если бы ты был лордом Близнецов, послание было бы доставлено. Тогда все было бы совсем по-другому.

Позже вечером, когда почти все улеглись спать, Оберин разыскал Грегора Клигана и Эддарда Старка. Он рассказал им обо всем, что узнал во время вечерней трапезы. Они были по меньшей мере ошеломлены.

-Так вот почему всадник, которого Лианна послала в Риверран, так и не добрался до места назначения, - вслух подумал Эддард.

-Не могу сказать, что я удивлен, - пробормотал Грегор, - Уолдер Фрей никогда не был очень сговорчивым или внимательным к чужим заботам. На самом деле, мы, вероятно, должны были ожидать чего-то подобного."

-Это определенно характерно для него, - согласился Оберин.

Эддард приложил руку ко лбу и с беспокойством заметил: "Почему он должен был прогнать этого всадника? Я имею в виду... если бы он позволил всаднику пересечь границу, Брэндон получил бы письмо вовремя. Он знал бы правду и не бросился бы в Королевскую гавань, Когда до него дошли слухи, что Рейегар похитил Лианну."

Грегор положил руку на спину волчьего Лорда и сказал ему: "здесь виноват только Лорд Уолдер, милорд. Мы увидим, что он отвечает за это."

- Как же так?- Ты не можешь встретиться с ним лицом к лицу, не поставив в известность истинную причину исчезновения Лианны, - сердито бросил Эддард."

-Это верно, - согласился Грегор, - но есть и другие способы добиться справедливости за то зло, которое причинил нам Лорд Уолдер."

- Какими путями?- С интересом спросил Нед Старк.

Гора ответила не сразу. Он просто стоял на месте и смотрел в сторону, как будто глубоко задумавшись. Через некоторое время он вздохнул и предложил: "Мы можем избавить эту страну от него."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 55**

При этих словах глаза Эддарда Старка расширились. Оберин Мартелл молчал, но внимательно наблюдал за более крупным мужчиной.

- Что он там делает?

- Лорд Грегор, вы предлагаете нам убить главу благородного дома?- Предположил потрясенный Эддард Старк.

-Я никогда этого не говорил, - возразил Грегор, - я просто сказал, что нам нужно от него избавиться. Для этого ему вовсе не обязательно умирать. Все, что нам нужно сделать, это отстранить Лорда Уолдера от власти."

-Можно ли это сделать без его смерти?- Спросил Эддард.

-Конечно, это можно сделать, - рассуждал Оберин, - отец не должен умирать, чтобы сын унаследовал его."

-Именно, - согласился Грегор, - в последние годы своей жизни принц Рейегар замышлял свергнуть своего отца. Его восстание могло бы сработать, если бы он и Леди Лианна не сбежали вместе."

-Может быть, и так, - произнес Эддард, - но какие у вас есть гарантии, что его наследник окажется лучше?"

-Гарантия моего слова, - ответил Оберин, - я говорил с сиром Стевроном Фреем. Он хороший человек. Он так же не похож на своего отца, как Бейлон Грейджой был похож на своего. Под его руководством дом Фреев может восстановить свою честь."

При условии, что у него вообще что-то было.

Эддард задумался на несколько минут. В конце своих размышлений он оглянулся на двух других мужчин и заявил: "Возможно, эта идея действительно заслуживает некоторого рассмотрения. Но давайте пока не будем больше говорить об этом. Постыдно говорить о свержении лорда под его собственной крышей. Особенно, когда тот Господь уже дал нам право гостя."

-Я не хочу вас обидеть, Лорд Эддард, - лукаво произнес Грегор, - но прошу вас, не будьте таким самодовольным. Я точно знаю, что Фреи тоже не очень любят своих гостей."

И откуда он это знает?

-И откуда ты это знаешь?- Подозрительно спросил Эддард.

Вау. Мы с лордом Эддардом действительно думаем одинаково.

- Я... кое-что слышал, - смиренно признался Грегор. Затем он уверенно заявил: "Мы и наши люди сейчас в безопасности, я обещаю вам. Но при других обстоятельствах ... нам нужно было бы больше, чем хлеб и соль, чтобы защитить нас здесь."

- К счастью, я всегда сплю с копьем наготове, - сухо заметил Оберин.

-Может быть, нам стоит сделать то же самое,-полушутя предложил Грегор.

- Возможно, - прямо пробормотал Эддард. После некоторого молчания он встал и сказал двум другим мужчинам: "я пойду спать. Я бы посоветовал вам сделать то же самое. Мы продолжим свой марш на рассвете."

Грегор и Оберин согласно кивнули. После того, как Нед Старк покинул комнату, Грегор посмотрел на Красную гадюку и сказал ему: "когда мы вернемся в Моут-Кейлин, у нас будет еще одна встреча."

Оберин злобно ухмыльнулся и задал риторический вопрос: "вы определили нашу следующую цель, милорд?"

-Да, есть, - твердо заявил Грегор.

…

Тарренс Клиган был сыном псаря Эливера Клигана. Первое десятилетие своей жизни он провел, помогая отцу ухаживать за собаками Бобрового утеса. Это было не очень красиво, но он всегда считал, что может сделать гораздо хуже.

И все же он никогда не думал, что справится лучше.

А потом Эливер Клиган спас Лорда Тайтоса Ланнистера от Льва на окраине Бобрового утеса. В результате он потерял ногу и трех своих лучших собак, но получил рыцарское звание и право основать собственный дом. Кроме того, Тарренс был назначен оруженосцем Лорда Титоса.

Сир Аливер умер всего через несколько лет после Лорда Титоса. Все, что он оставил своему сыну, - это обедневший замок на непродуктивном клочке земли и небольшая горстка неспособных слуг. Какое-то время Тарренс верил, что жизнь сына псаря была гораздо предпочтительнее, и он променял бы этот образ жизни на что угодно.

С тех пор тарренс Клиган проделал долгий путь. Боги даровали ему рыцарское звание, жену знатного происхождения и троих сильных детей.

Его первенец был членом Малого Совета короля Роберта Баратеона и главой собственного дома. Его старший сын также помог распространить влияние Клеганов на север, и он был одним из самых уважаемых и любимых людей в Вестеросе.

Можно было бы предположить, что Тарренс Клиган завидовал широкой популярности и успеху своего сына. Так уж вышло, что он даже не был слегка завистлив. Тарренс Клиган никогда не стремился к славе или богатству. Он гордился уже тем, что был отцом горы, на которой ездит.

Как бы то ни было, Тарренс никогда не откажется от возможности расширить владения своей семьи. Именно этим он и занимался последние пять лет.

Незадолго до того, как Грегор отправился на север, он подарил своему отцу семь тысяч золотых драконов. Гора сказала, что он хочет, чтобы они были использованы для улучшения Клиганов из Цитадели Клигана. Они служили именно этой цели. Замок Клигана был перестроен и значительно расширен. Теперь он был в три раза больше, чем в первый раз, и в десять раз величественнее. На прилегающих землях были построены деревни, которые теперь также были способны выращивать сельскохозяйственные культуры.

Вскоре Клиганы смогли добывать землю и собирать ее природные ресурсы точно так же, как это делали их собратья-западные лорды. Именно это действительно увеличило их благосостояние и принесло им признание среди высокородных домов Запада.

Через пять лет Тарренс Клиган взял эти семь тысяч золотых драконов и превратил их в семьдесят тысяч. Дом Клиган теперь был всего лишь на шаг ниже главных благородных домов западных земель. Не хватало только титула лорда для его хозяина. Судя по тому, что рассказал ему младший сын, Тарренс Клиган действительно мог получить титул лорда в ближайшем будущем.

Но с этим придется подождать. Прямо сейчас есть более насущные вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Главным образом, существовала угроза вторжения.

Ближе к началу года Железные острова запустили всю мощь своего флота. Большинство их кораблей уже отплыло в Ланниспорт. Там они попытались устроить засаду и сжечь Западный флот. Они предполагали, что элемент неожиданности был на их стороне. Но это было не так.

Без ведома Бейлона Грейджоя весь Вестерос был предупрежден о вероятности предстоящего нападения с моря. Благодаря предупреждению из Моот-Кейлин, Ланниспорт был подготовлен к этому штурму за несколько месяцев вперед.

Железнорожденным удалось поджечь только треть кораблей западных лордов. Из них только половина была разрушена или повреждена без надежды на восстановление. Уцелевшим кораблям удалось потопить несколько кораблей Железного флота в отместку. Вскоре Железные люди развернули свои мачты и поплыли прочь.

Несмотря на близость к воде, потребовалось несколько часов, чтобы потушить огонь той битвы. Некоторое время пламя было видно на всем пути от замка Клигана. Наступили сумерки; Тарренс отчетливо помнил, что видел на горизонте огромный ослепительный свет. Это зрелище было очень тревожным.

Солнце садится на Западе. Наш флот почти пошел вместе с ним.

На следующий день, еще до того, как Солнце вновь появилось на востоке, лорд Тайвин Ланнистер послал по ворону каждому из своих вассалов. Сир Тарренсу даже не пришлось вскрывать письмо, чтобы понять, что повелитель Львов зовет свои знамена.

Хотя крепость Клигана находилась очень близко от Ланниспорта и Бобрового утеса, Тарренс Клиган не терял времени даром, собирая своих солдат. Однако он пока еще не собирался маршировать.

Несколько дней спустя Тарренс узнал, что король Роберт Баратеон был проинформирован о жестоком восстании Железнорожденных и впоследствии объявил им войну. Нет нужды говорить, что он будет на стороне Вестерлордов.

Не прошло и недели, как прибыли остальные Вестерлорды со своими войсками. Они разбили лагерь на обширном пустом пространстве между Бобровым утесом и Цитаделью Клигана.

Вскоре стало известно, что король направляется в западные земли. С собой он привез подкрепление с севера, из Речных земель, из пределов, из Краунлендов и из Штормлендов. Они все должны были собраться в Бобровом утесе, готовясь к войне.

Первыми пришли возчики. Одна половина приплыла на корабле, другая-на лошади. Лорд Пакстер Редвин возглавлял первую половину. Он привел с собой значительную часть флота предела, чтобы усилить истощенную численность западных земель. Другая половина прибыла по суше во главе с самим Лордом Мэйсом Тиреллом.

Затем прибыли речные Владыки. Лорд хостер Талли и его войска выехали из золотого зуба и двинулись с северо-востока. Фреи заметно отсутствовали в этой процессии.

Вскоре после этого появились Повелители бурь и короны. Лорд Станнис Баратеон из Драконьего Камня предоставил еще один грозный отряд кораблей, а король Роберт Баратеон ехал во главе большой колонны доблестных рыцарей и закаленных солдат.

Терренс видел Короля, когда его войска пришли с востока. Роберт не остановился у замка Клигана, но, проходя мимо, подошел очень близко. Тарренсу удалось мельком взглянуть на него. Он подумал, что король выглядит одновременно величественно и величественно. Он был одет в полный доспех с боевым молотом в руке.

Последними показались северяне и Легион без знамен. Наконец-то появились и Фрейры. Они шли с той же стороны, но между ними и северянами и легионерами было заметное расстояние.

Ричмены, речные лорды, Штормовые лорды и коронные лорды разбили лагерь в том же районе, что и западные лорды. Как только они прибыли, Лорд Эддард Старк и его войска также отправились разбивать лагерь там. Однако легионеры пошли другим путем.

В то время как другие армии просто обходили крепость Клигана, как будто это было препятствием, легионеры скакали прямо к крепости.

Когда дежурный стражник доложил Сиру Тарренсу Клигану, что Легион приближается, он велел всем своим домочадцам собраться во дворе. Его леди-жена Дэлия, как всегда, была рядом. По другую сторону от него сидели его второй сын и наследник Сандор и его суженая Обара Мартелл. Его дочь и младшая дочь Эллин стояли рядом с женой.

Мейстер Великс, Сир Уоллис Пеклдон и остальные вассалы дома Клиган стояли в прямой линии позади приземлившегося рыцаря и его семьи. Вдалеке они увидели толпу из примерно полутора тысяч человек, идущих им навстречу. Сир Тарренс и его спутники стояли в относительном молчании, ожидая, когда хозяин подойдет к ним. Там не было никаких знамен, которые кто-либо мог видеть, поэтому не было никакого вопроса о том, к какой роте принадлежали эти подразделения.

Действительно, в самом начале колонны был очень высокий человек верхом на огромном черном скакуне. Судя по его росту, это мог быть только сам Лорд Грегор Клиган.

Тарренс не видел Грегора с тех пор, как тот достиг своего нынешнего возраста. Он был даже больше, чем ему помнилось. Конечно, все трое его детей выросли за это время. Теперь ему пришлось немного поднять глаза, чтобы посмотреть Сандору в глаза, а Эллин была на дюйм выше своей матери.

Может быть, когда-нибудь, весь Вестерос будет смотреть на моих детей.

Это было вполне возможно. Более чем в одном смысле.

Вскоре легионеры достигли крепости Клигана. Большинство из них остались снаружи. Только их командир и его офицеры рысью прошли через ворота.

Командир был полностью одет в доспехи и кольчугу. Она покрывала его с головы до пят. Единственным видимым отверстием была тонкая щель в забрале его шлема. На левом боку у него висел ублюдочный меч, а на правом-длинный меч. К его спине был прикреплен щит из цельного металла. Сир Тарренс задрожал бы от беспокойства, если бы не знал, кто скрывается под всей этой сталью.

Грегор Клиган спешился и с громким стуком приземлился на ноги . Земля, казалось, задрожала, когда он коснулся ее. Он медленно повернулся лицом к обитателям замка Клигана и медленно направился к ним.

После минуты непрерывного молчания Грегор встал прямо перед Сиром Тарренсом Клиганом. На первый взгляд он, казалось, пристально смотрел на пожилого мужчину.

Наконец он вытянул руки вверх, ухватился за свой шлем и стянул его с головы. Как только руль был снят, Грегор ласково улыбнулся отцу.

Несмотря на этот дружеский жест, Тарренс почему-то был склонен относиться к сыну профессионально.

Он изменился. Теперь он стал человеком, которого можно бояться и которым можно восхищаться. Я не могу приветствовать его как свою собственную кровь. Я должен приветствовать его как человека, достойного своего положения.

Сир Тарренс тут же улыбнулся в ответ. - Он слегка наклонил голову и объявил: - Добро пожаловать, Милорд, в замок Клигана."

Грегор Клиган усмехнулся, положил руки на бицепсы отца и выпрямил его. - Пойдем, отец, - непринужденно заметил он. - Ничего подобного."

Тарренс был немного ошарашен. Он торопливо пробормотал: "Простите меня, я просто предположил, что от меня это требуется. В конце концов, ты благородный лорд и член Королевского Малого Совета."

Грегор слегка покачал головой и провозгласил: "ты все еще хозяин замка, и даже король должен проявлять должное уважение к человеку в своем собственном доме."

Тарренс только кивнул, усмехнулся и заявил: "Если ты настаиваешь, Грегор."

Внезапно он почувствовал огромное облегчение.

Несмотря на все остальное, что в нем есть нового, он все еще мой сын.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 56**

Грегор оглянулся на своих офицеров и помахал им рукой. Внезапно они начали слезать с лошадей. Большинство из них ухаживали за своими лошадьми, но были и двое, которые вместо этого подошли туда, где находился их командир.

Один из них был невысокий, но коренастый. И довольно красивый, вынужден был признать Тарренс. На плече у него висело длинное копье. Судя по его внешнему виду и кожаным доспехам, он был дорнийцем. Один взгляд на Обару Мартелл-и Тарренс сразу понял, кто это.

Другая... была женщиной. Она была такой же высокой, как Сандор, но красивой, как золотая жила. Большинство женщин выглядели бы странно в вареной коже и кольчуге, но в случае с этой женщиной доспехи, которые она носила, хорошо подходили ей. Почти сразу же Тарренс догадался, кто она такая.

- Отец, позвольте представить вам моих военачальников: принца Оберина из дома Нимерос Мартелл, младшего брата принца Дорана и отца Обары, а также Леди Дейси из дома Мормонт, старшую дочь Леди Мейдж... и мою супругу."

Это был первый раз, когда Тарренс Клиган встретился лицом к лицу со своей доброй дочерью. Он был несколько разочарован тем, что не смог встретиться с ней до свадьбы. Но он не возражал, так как его старший сын был волен жениться на ком угодно.

По крайней мере, теперь он наконец-то увидится с Дейси Мормонт лично. Он улыбнулся и протянул ей руку. Она улыбнулась в ответ и крепко пожала ее. Тарренс тоже пожал руку Оберину и сердечно произнес: "Миледи, мой принц, добро пожаловать."

-Благодарю вас, Сир Тарренс, - любезно ответил ему Оберин.

-Для меня большая честь наконец встретиться с вами, добрый отец, - радостно провозгласила Дэйси.

Сир Тарренс сделал шаг назад, а затем огляделся по сторонам и нетерпеливо спросил: "Итак... где же мой первый внук?"

-Дальше в караване, - сообщил ему Грегор, - мы решили, что будет лучше, если он останется с гражданской частью конвоя."

-Но только когда мы были в пути, - добавил Дэйси, - он обычно сопровождал нас, когда мы останавливались."

-Не беспокойтесь, сир, - заверил Оберин Сира Тарренса, - мой любовник присматривает за вашим внуком. Я собираюсь съездить и найти ее."

- Ну так передай своей любовнице, что я очень благодарен, - сказал Тарренс принцу, - и скажи ей, что она тоже приглашена войти в замок."

-Как пожелаете, мой добрый сир, - ответил Оберин. Он быстро вернулся в свой гаррон, снова вскочил в седло и выехал за ворота.

Пока принц отсутствовал, Сир Тарренс и его слуги сопроводили Грегора, его жену и офицеров внутрь замка. Для Грегора и его помощников уже были приготовлены комнаты. После того, как их провели в свои комнаты, легионерам потребовалось некоторое время, чтобы отдохнуть и прийти в себя после путешествия.

Грегор и его офицеры присоединились к Сиру Тарренсу и его домашним за полуденной трапезой в главном зале. Грегор, Дэйси, Рикард, Оберин, Эллария и Нимерия сидели на возвышении вместе с Клиганами из замка Клигана. За Элией и Обеллой ухаживали личные слуги Оберина и Элларии.

После того как завтрак был подан и съеден, Сир Тарренс Клиган был официально представлен своему внуку. Когда ему представилась возможность обнять Рикарда Клигана, он расплылся в широкой улыбке, и чувство гордости стало почти невыразимым.

Рикарду было около полутора лет, но он был размером с ребенка, который видел три или четыре именинника. У него были густые темные волосы (очевидно, унаследованные от матери), он мог ходить прямо, не спотыкаясь, и говорить целыми предложениями.

Баюкая внука на руках, Сир Тарренс посмотрел на Грегора и Дейси и спросил: "Неужели он действительно весил семнадцать фунтов при рождении?"

-Так оно и было, - с гордой улыбкой подтвердила Дэйси. - я могу это подтвердить."

Затем Грегор спросил своих родителей: "вы помните, сколько я весил?"

-Примерно тринадцать с половиной фунтов, - рассказывала Дэлия, - однако Рикард уже не такой большой, каким ты был в этом возрасте."

- Неужели?- С интересом спросил Грегор.

- Так что нет никаких оснований предполагать, что он будет даже выше тебя, - кивнула дэлия. - но ты же знаешь, что это не так."

-Он все равно останется великаном, это уж точно, - возразил Грегор.

- Совершенно верно, - согласился Тарренс. Он осторожно передал своего внука обратно сыну, а затем спросил вопросительно: "как долго вы пробудете в западных землях?"

-Только до тех пор, пока не будет подавлено восстание Железнорожденных, - ответил Оберин Мартелл.

-И на время последующего празднования их поражения, - добавил Грегор. - Он быстро добавил: - при условии, что таковой имеется."

-Я почти уверена, что так оно и будет, - сказала Дэлия задумчиво. - говорят, король любит турниры. Одну он бросил на свадьбу брата, другую-на рождение наследника, а третью-на первую годовщину своей жизни."

-Тогда он точно бросит его, чтобы отпраздновать свою победу над Железнорожденными, - заявил Грегор.

-Сначала он должен победить их, Грегор, - пробормотал Сандор, как будто гора нуждалась в напоминании, что война только началась.

- О, так и будет, - уверенно заявил Грегор.

Без сомнения, с вашей помощью.

Дэлия Клиган поспешно вернула всеобщее внимание к теме, которую минуту назад затронул ее муж. - Мы надеемся, что после поражения Айронборнов и последовавшего за этим веселья ты останешься здесь еще немного."

Грегор потер подбородок и пробормотал: "пока я здесь, Сир Бринден Талли наблюдает за делами Моут-Кейлин и другой половины Легиона Без Знамен. Я считаю, что он самый квалифицированный человек, чтобы возглавить вместо меня. Из-за этого мы не спешим возвращаться в ров. Таким образом, нет никаких причин, по которым мы не можем продлить наш визит."

Тарренс снова улыбнулся и заявил: "Вы даже не представляете, как мы рады это слышать."

-Ну, я могу себе представить, - самоуверенно заметил Грегор, - поверь мне, Я разделяю твое ликование, отец. Я тоже надеюсь, что мы сможем наверстать упущенное время."

- О, я не хочу, чтобы ты оставался здесь только для того, чтобы наверстать упущенное время, Грегор."

-У нас есть план гораздо более грандиозный, - сообщила Дэлия Клиган.

-И что же это будет, Миледи?- Спросил Дэйси.

Тарренс ухмыльнулся и ответил ей: "о предстоящей церемонии."

После этого он приказал всем смотреть в конец помоста. Там Сандор и Обара сидели рядом друг с другом. Они поднялись со своих мест так, что теперь стояли рядом друг с другом, и он взял ее правую руку в свою левую. Они держали свои переплетенные пальцы в воздухе, и оба широко улыбались.

Грегору, Дэйси, Оберину и остальным не потребовалось много времени, чтобы понять это.

Гора посмотрела на его отца и взволнованно предположила :" неужели это означает...?"

Тарренс кивнул головой и провозгласил: "после долгих размышлений я дал Сандору и Обаре свое благословение. Они поженятся вскоре после окончания войны."

Обара Мартелл живет в замке Клигана уже почти год, и Сир Тарренс Клиган очень хорошо ее знает. Она не заботилась ни о богатстве, ни о власти, а очень заботилась о семье и безопасности. Она была сильна как умом, так и телом, и она была таким же хорошим лидером, как и бойцом. По его мнению, Сандор не мог и надеяться найти лучшую невесту.

Грегор повернулся к своему младшему брату и поднял свою кружку, говоря: "тогда я надеюсь быть первым, кто поздравит тебя, Сандор. И ты тоже, Обара."

-Я выпью за это, милорд, - объявила Обара, поднимая свой кубок. - полагаю, теперь мне следует называть вас братом."

-Называй меня как хочешь, - предложил Грегор, потягивая Эль, - конечно, если это уместно для ушей нашей семьи."

-Конечно, - понимающе согласилась Обара, слегка улыбнувшись, - тебе не стоит беспокоиться об этом, Грегор. Я знаю, что лучше не говорить злых слов о моих союзниках и родственниках."

Сандор кивнул и с юмором заявил: "Мы можем быть уверены в этом, принцесса,"

При этих словах ухмылка Обары сменилась гримасой. Она посмотрела на своего жениха и простонала: "Сандор!…"

Сандор ухмыльнулся и нахально пробормотал: "в чем дело, Принцесса?"

-Ты же знаешь, что я ненавижу это, - раздраженно пробормотала Обара.

-Но ведь это правда, не так ли?- Твой отец-принц, - возразил Сандор, - а ты теперь его законнорожденная дочь. Это делает тебя принцессой во всех смыслах."

-Он хочет что-то сказать, милая, - сказал Оберин своей старшей дочери.

Обара открыла рот, но поначалу ничего не сказала.

Первой заговорила Нимерия: - Она поднялась со своего места и прервала его: - Подожди. Папа, если это так, то означает ли это, что я тоже...?"

Оберин только ухмыльнулся и кивнул головой.

- Проворчала Нимерия и снова опустилась на стул.

-Я хочу, чтобы от меня отреклись, - пробормотала она с сарказмом в голосе.

- Желание отклонено, - весело ответил Оберин.

Именно здесь Обара снова обрела дар речи. Она также нашла способ вернуться. Она хитро улыбнулась и сказала своей невесте: "Ну, подумай вот о чем, Сандор: всякий раз, когда кто-то из высокородных женится на ком-то меньшего ранга, последний также поднимается по рангу. Так что после того, как мы с тобой поженимся, следуя твоей логике, ты станешь принцем."

Сандор выглядел растерянным, когда услышал это заявление. Он уставился на свои руки и пробормотал: "я об этом не подумал .…"

-Теперь, когда я заставила тебя об этом подумать, - лукаво ответила Обара, - скажи мне, как это звучит?"

Сандор медленно вздохнул и сардонически заметил: Если это так тебя беспокоит, я не буду называть тебя принцессой без твоего разрешения."

Если он мудр, то не станет называть ее так даже с ее разрешения.

- Спасибо, - с благодарностью сказала Обара. Она легонько чмокнула Сандора в щеку, и его улыбка быстро вернулась.

Вскоре после окончания трапезы Тарренс попросил разрешения поговорить с Грегором наедине. Гора решила, что он может уделить отцу несколько минут. В то время как Дэйси и Рикард отправились в свои покои, Грегор направился в Солар своего отца.

-Что все это значит, отец?- С интересом спросил Грегор.

Сир Тарренс открыл было рот, чтобы заговорить, но на мгновение заколебался. - Он постучал пальцами правой руки по поверхности стола.

С тех пор как появился Грегор, Тарренс Клиган старался по возможности не показывать ему свою левую руку. Интересно, заметил ли это его сын?

Даже если он этого не сделал, то в конце концов узнает.

Наконец Тарренс поднял глаза на Грегора и вопросительно спросил: "Вы знаете, когда ваши войска отправятся на битву?"

Грегор пожал плечами и прокомментировал: "Мы прибыли последними, так что король, должно быть, планирует отправиться в путь в ближайшее время."

Тарренс кивнул головой в знак согласия и пробормотал: "в любом случае, я хочу пожелать Вам удачи."

Грегор приподнял бровь и предположил: "ты не пойдешь с нами?"

Отец торжественно покачал головой. Ему нужно посмотреть.

Именно здесь Сир Тарренс поднял свою левую руку и поднял ее в воздух. Его рука неудержимо дрожала.

-Что...?- С беспокойством начал Грегор.

- Мейстер Великс считает, что это ранняя стадия паралича, - мрачно сообщил сыну Тарренс.

- Паралич?- Потрясенно прошептал Грегор.

Тарренс молча кивнул.

-А вдруг он ошибается? - с надеждой предположил Грегор.

-Мог бы, - согласился Тарренс, - но что бы это ни было, ясно одно. Я не способен сражаться или плыть. Наши отряды не должны быть замечены во главе с человеком, который не может даже держать свою собственную руку твердо. А что скажут другие лорды?"

- Тебе не должно быть никакого дела до того, что они скажут, - возразил Грегор.

-Так уж вышло, что мне не все равно, - заявил Тарренс Клиган. - я не хочу быть обузой ни для своего дома, ни для своих людей. Я умоляю вас не пытаться изменить мое решение, оно уже принято."

Тарренс знал, что в обычной ситуации Грегор приложил бы немало усилий, чтобы убедить отца, что он слишком мало верит в себя. Но так как он умолял его, то Грегор согласился больше не спорить на эту тему.

-Очень хорошо, отец, - согласился Грегор несколько неуверенно.

Тарренс почувствовал явное облегчение оттого, что его сын решил не сопротивляться этому решению. Он откинулся на спинку стула и прокомментировал: "теперь, поскольку я не могу идти, Сандор поведет наших солдат вместо меня."

-Разве Сандор уже не собирался стать оруженосцем лорда Тайвина?- Вспомнил Грегор.

-Да, - подтвердил Тарренс, - но теперь он должен идти и как командир отряда дома Клигейнов. Я полагаю, вы знаете, что это влечет за собой."

-Это значит, что он и его войска вступят в бой вместе с Лордом Тайвином, - предположил Грегор.

-Вот именно, - подтвердил Тарренс, - лорд Тайвин своими глазами увидит, на что способны наши люди. Если ему понравится то, что он увидит... это может значить много хорошего для нас. Это может быть тем, что в конце концов убедит лорда Тайвина поднять этот дом до господского статуса."

Грегор приподнял бровь и заметил: "если они хорошо служат и сражаются, то это, конечно, может случиться."

-Вот еще одна причина, по которой я хотел поговорить с тобой, - сказал Тарренс. - я хочу попросить тебя об одолжении."

- Все что угодно, - согласился Грегор.

Тарренс посмотрел ему прямо в глаза и сказал: "Если возможно, постарайся не спускать глаз с Сандора. Я бы хотел, чтобы вы убедились, что он выполняет свои обязанности как перед своим домом, так и перед своим сюзереном. В то же время, мне нужно, чтобы вы обеспечили его безопасность. Вы меня понимаете?"

Тут же Грегор кивнул головой и произнес: "Да, отец. Я не позволю никому причинить ему вред."

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 57**

Легион Без Знамен в ту ночь принимал Сир Тарренс Клиган. Пехотинцы расположились лагерем за стенами замка Клигана. Грегор и его помощники спали в гостевых комнатах замка.

Все, кто проживал в замке или рядом с ним, умудрялись довольно спокойно отдыхать. На следующее утро все они проснулись довольно рано. Высшие офицеры Легиона расстались с Клиганами и их вассалами в главном зале.

После завтрака во двор замка прибыл всадник. Он пришел из войск Роберта Баратеона. Он утверждал, что король назначил встречу между лидерами королевской армии. Это включало в себя самых передовых членов Легиона Без Знамен.

Встреча должна была состояться в полдень того же дня в Кастерли-Рок. Так что у легионеров не было времени, чтобы тратить его впустую. Как только они услышали сообщение, то сразу же приготовились к отъезду.

Лорд Грегор и Сандор сердечно простились с сиром Тарренсом, Леди Дэлией и Леди Эллин. Их родители и сестра неохотно прощались, но все равно сделали это. Они были уверены, что им обоим удастся справиться с надвигающейся борьбой.

Дэйси Мормонт должна была присоединиться к своему лорду-мужу в поле, поэтому они с Грегором оставили своего сына Рикарда на попечение Леди Дэлии Клиган. Она не хотела расставаться с сыном, но единственный способ избежать этого-расстаться с мужем. В любом случае, разлука должна была быть временной. И все же, по крайней мере, если она отделится от Рикарда, то сможет убедиться, что он будет в безопасности.

Дэйси была не единственной женщиной, которая намеревалась участвовать в восстании Грейджоев.

Обара Мартелл настояла на том, чтобы путешествовать вместе с подразделениями дома Клигана из замка Клигана. Сандор не возражал против просьбы своей невесты, и его солдаты, казалось, уважали их обоих за это. Все они верили, что из нее получится превосходная леди для их будущего хозяина. Кроме того, Нимерия Мартелл останется со своим отцом принцем Оберином в качестве его оруженосца. Однако Эллария Сэнд предпочла остаться дома.

Хотя низорожденная дочь лорда Уллера могла прекрасно вести себя в бою, она не испытывала склонности к прямой войне. Вместо этого она будет заботиться об Элии и Обелле, пока их отец в отъезде.

Она также собиралась помочь Леди Дэлии всем, чем только сможет. А именно, она поможет ей ухаживать за Рикардом и другими детьми из замка Клигана. Этими особыми детьми были не только Элиа и Обелла. В их число входили все дети, прибывшие на юг в составе конвоя Легиона. Это были дети легионеров, прибывших в западные земли.

Среди этих детей была и родная дочь Сира Гериона Ланнистера, Джой Хилл. Она жила во рву Кейлин почти так же долго, как и ее отец. Герион послал за ней, когда официально решил вступить в Легион.

Герион вспомнил, как король Роберт узаконил двух старших внебрачных дочерей принца Оберина Мартелла. В то время это делалось главным образом для обеспечения того, чтобы общее число наследниц-женщин в Великих домах было ближе по численности к общему числу наследников-мужчин. Но теперь одна из его бывших низорожденных девочек выйдет замуж в рыцарский дом на Западе, вместо этого.

Джерион часто думал о том, чтобы сделать то же самое для радости. Он считал, что она заслуживает иметь собственное имя. В идеале он мог бы воспользоваться тем же предлогом, что и Оберин: она была бы перспективной невестой для других великих домов.

На самом деле его мало заботила идея использования собственной дочери в качестве половинки брачного контракта. Кроме того, Джой уже была совершенно счастлива во рву Кейлин. К ублюдкам там относились так же хорошо, как и в Дорне. Кроме того, у Джой было много друзей, как рожденных на базе, так и вернорожденных. Тот факт, что она была незаконнорожденной, казалось, ни в малейшей степени не волновал ее.

Возможно, она даже не захочет иметь собственное имя. Она, конечно же, никогда не проявляла к ним никакого интереса.

Тем не менее, Джерион будет держать в уме идею узаконения радости. Насколько он знал, может наступить день, когда ей будет выгодно, практично и идиллически сделать ее Ланнистером. Ее мать Брайони была обычной женщиной, так что лорд Тайвин Ланнистер, вероятно, не одобрил бы эту концепцию. Но Джерион никогда особо не заботился о том, чтобы угодить своему брату. Что действительно имело для него значение, так это его способность угождать себе и своей дочери.

И его командир тоже.

Выросший самым младшим из пяти детей, Джерион никогда не был чужд власти. Несмотря на это, он не слепо следовал никаким приказам своих братьев или кого-либо еще, которые ему давали. Как правило, он принимал приказы только от тех людей, которых понимал, которыми восхищался и с которыми мог общаться. Грегор Клиган был первым и единственным человеком, который отвечал всем трем этим критериям.

Герион был первым, кто вступил в Легион без знамени. Поэтому он сражался бок о бок с Грегором Клиганом дольше, чем кто-либо другой в их рядах. Среди них были Дэйси Мормонт и Принц Оберин. Кроме того, Герион знал эту гору еще тогда, когда был вассалом своего старшего брата. Тогда он одновременно боялся и уважал его. Он не боялся его так сильно в наше время, но уважал гораздо больше.

Некоторые приказы Грегора были неопределенными и сомнительными, но до сих пор все они были честными по своей сути. До тех пор, пока они будут здесь (и не было никаких причин предполагать, что это не так), Герион будет оставаться на склоне горы.

Я могу остаться самым долгоживущим членом Легиона на долгие годы вперед. Представьте себе, что подумает об этом Тайвин.

Эта мысль несколько позабавила его. Хотя Джерион никогда намеренно не досаждал своему старшему брату, он с нетерпением ожидал увидеть выражение лица Тайвина, когда тот обнаружит, насколько близки они с Лордом Грегором Клиганом стали.

Герион был одним из тех легионеров, что сопровождали Грегора в то утро на Утес Кастерли. Как и прежде, Оберин Мартелл и Дэйси Мормонт ехали по обеим сторонам горы.

Гериона попросили проехать по другую сторону Оберина. Все было устроено таким образом, чтобы другие Ланнистеры видели, что один из них рассматривается и обращается как равный с горой. Это, по крайней мере, принесло бы легионерам некоторую пользу в глазах скалы.

По очень похожей причине Виктариону Грейджою было поручено ехать по другую сторону Дэйси. Было бы крайне важно, чтобы все (а не только Ланнистеры) заметили, что Железный Капитан находится в самом начале колонны легионеров. Это означало бы, что он был одним из самых уважаемых и доверенных союзников Грегора Клигана. Это также было бы признаком того, что не все железные люди были бесчестны.

Речные лорды, северяне, Коронлорды, Штормлорды, Ричмены и западные лорды все еще были разбросаны на огромном пространстве между цитаделью Клигана и Кастерли-роком. Обход этого огромного войска занял бы слишком много времени, поэтому легионеры и отряды из крепости Клигана галопом проскакали через нее. На протяжении всего этого путешествия они удостоились множества взглядов, многие из которых были полны удивления и благоговения.

Очевидно, они были поражены, увидев такую разношерстную компанию, проходящую через их ряды. Большинство из них слышали только о Легионе без знамен и его универсальном понимании. Это был самый первый раз, когда большинство этих солдат увидели степень культурного и регионального разнообразия легиона из первых рук. Герион заметил их ошеломленные лица и подавил желание ухмыльнуться.

Они могут пялиться на нас , но именно наша терпимость сбивает их с толку. Они не могут понять идею всех девяти типов Вестероса, работающих вместе. Ну что ж, может быть, когда-нибудь мы излечим их от невежества.

С того момента, как они вошли в лагерь королевской армии и до того, как покинули его, легионеры не останавливались ни на секунду. Как и Сандор со своей компанией. Вскоре оба отряда достигли подножия Утеса Кастерли.

Хотя они уже достигли своей цели, им все еще предстоял очень долгий путь, чтобы добраться до нее.

В своей самой высокой точке Бобровый Утес был примерно в три раза выше стены или высокой башни старого города. К счастью, им не придется карабкаться до самого верха. Но им придется пройти большую часть пути.

К счастью, высота и расстояние были их единственными проблемами. Главный вход в скалу представлял собой пещеру, известную как львиная пасть. Несмотря на то, что это была природная достопримечательность, львиная пасть была изменена несколько раз с тех пор, как Кастерли были изгнаны королем Ланном умным. Теперь он был достаточно велик, чтобы двадцать всадников могли идти рядом друг с другом. Таким образом, легионеры смогли сохранить свой строй, когда они поднимались по широкому проходу. Как только они прошли через пасть льва, им пришлось пересечь сеть крутых искусственных дорог.

Подъем занял остаток утра, чтобы завершить его. Именно благодаря тому, что Герион был хорошо знаком со Скалой, они не заблудились и не сбились с пути. Сандор тоже был немного знаком с этой планировкой, учитывая то время, что он провел там в качестве оруженосца лорда Тайвина. И все же, даже под его руководством и руководством Гериона, было удивительно, что легионеры и клиганские вассалы не истощили своих лошадей к концу битвы.

Пока они ехали, Герион мог бы поклясться, что слышал, как Грегор разговаривает сам с собой. Гора говорила не громче шепота, но Герион отчетливо слышал, как он сказал что-то вроде: "Это все равно что подниматься по ступеням к высокому Хродгару."

Это его озадачило. Кто-нибудь слышал о таком месте?

Чем бы ни был этот высокий Хродгар, Герион предположил, что он расположен на очень большой высоте над землей. Если так, то аналогия, проведенная Грегором, была вполне уместной. Даже туземцы скалы не любили трудного путешествия сверху вниз и наоборот.

Важно было то, что Грегор, Сандор и их спутники не опоздали на встречу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 58**

Незадолго до полудня они достигли вершины скалы. Там они быстро спешились, и конюхи стали ухаживать за их лошадьми. Когда всех гарронов, скакунов, палфреев, скакунов и Меринов уводили прочь, их владельцев сопровождал в зал совета главный стражник скалы Сир Бенедикт Брум.

Там уже собрались самые видные военачальники королевской армии. Среди них были Эддард Старк, Мейс Тирелл, Пакстер Редвин, Станнис Баратеон, Давос Сиворт, хостер Талли, Тайвин Ланнистер, Кеван Ланнистер и Роберт Баратеон. Все они собрались вокруг большого стола. Два рыцаря королевской гвардии-сир Барристан Селми и Сир Борос Блаунт – стояли на страже у стен крепости.

Грегор Клиган вошел внутрь вместе с Дэйси Мормонтом, Оберином Мартеллом, Герионом Ланнистером, Виктарионом Грейджоем, Аллардом Сивортом, Гартом Хайтауэром и Смолджоном Умбером. Сандор Клиган вошел внутрь один. Сир Уоллис Пеклдон, Обара Мартелл и другие Хранители Клигана остались снаружи комнаты, как и Нимерия Мартелл.

Когда братья Клиган и легионеры вошли в комнату, остальные мужчины уставились на них. Никто из них не двинулся с того места, где он стоял, за исключением того, что был ближе ко входу. Этот человек оказался самим королем.

Прошло уже пять лет с тех пор, как кто-либо в Легионе без знамени видел Роберта Баратеона. Судя по всему, эти годы были для него благоприятными. Хотя он и сидел на Железном троне, но явно проводил много времени на ногах. Его тело было таким же крепким и грозным, как всегда. Он немного прибавил в весе, но большую его часть составляли мускулы. Самое примечательное, что Роберт, как говорили, любил выпить, но Джерион никогда не видел более трезвого человека.

Когда король приблизился, Грегор, Сандор и другие легионеры – за исключением Виктариона – слегка склонили головы в его сторону.

-Ваша Светлость, - пробормотал Грегор Клиган, выпрямляясь во весь рост.

- Добро пожаловать, Лорд Грегор, - усмехнулся в ответ король оленей, - я рад видеть вас здесь."

Затем он оглянулся на других людей, которые только что вошли в комнату. Он остановился, когда его взгляд упал на Виктариона. Он нахмурился, и его взгляд задержался на Железнорожденном воине. - Однако я не могу сказать то же самое о всей вашей нынешней компании."

Виктарион Грейджой хмыкнул, но ничего не сказал. Перед этим он заверил своих коллег, что не позволит никаким пренебрежительным замечаниям короля или королевских генералов спровоцировать его. Он позволит Грегору говорить самому.

-Я не виню вас за подозрения, Ваша Светлость, - откровенно заявил Грегор.

- Подозрения, которыми тебе следовало бы поделиться, - заявил Роберт, - меньше чем в десяти лигах отсюда Железный флот в прошлом месяце пытался сжечь Западный флот. Но даже после этого ты пришел на эту встречу с железнорожденным."

- Железнорожденный, который оказался братом того самого человека, который начал эту войну, не меньше, - заметил Тайвин Ланнистер.

Рассчитывайте на то, что Тайвин заявит очевидное. Особенно когда очевидное очень бесполезно.

- Лорд Виктарион на нашей стороне, - твердо заявил Грегор.

-И вы можете быть в этом уверены?- С сомнением спросил Мейс Тирелл.

- Да, - просто ответил Грегор.

-Может быть, вы скажете нам, как это сделать?- Спросил Тайвин.

-Поскольку я служил вместе с ним, - задумчиво произнес Грегор, - ни вы, ни кто-либо другой за этим столом не может претендовать на это, лорд Тайвин. Я один имею право говорить за него, и я буду говорить за него. Итак, послушайте: Лорд капитан Виктарион-порядочный и благородный человек. Он вступил в Легион без знамен по собственной воле. Он единственный из оставшихся в живых сыновей Квеллона Грейджоя, кто разделяет идеалы своего отца. Он твердо верит в мое дело. А главное ... я ему доверяю."

Роберт и лидеры королевской армии были ошеломлены всеми этими пунктами. По правде говоря, остальные легионеры тоже были ошеломлены. Виктарион был ошеломлен больше всех.

- С твоей-то жизнью?- Предположил Тайвин.

Грегор заколебался, но лишь на мгновение. После этого он медленно оглянулся через плечо, чтобы посмотреть на Железного капитана, а затем снова повернулся к нему и сурово произнес:"

Услышав это, Кеван Ланнистер отошел от стола и направился к горе. В одной руке он сжимал развернутый листок бумаги. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от самого высокого человека в комнате, он протянул бумагу Грегору и предложил: "скажите это еще раз после того , как прочтете это, Лорд Грегор."

Герион поднял бровь, когда его командир взял пергамент у второго по старшинству брата.

-Что это такое?- Спросил Грегор, глядя в газету.

-Он прибыл только сегодня утром, - сообщил ему Тайвин, - ворон был послан из Моот-Кейлин."

Герион и его спутники наблюдали за тем, как Грегор читает письмо. Чем больше он читал, тем больше расширялись его глаза.

- Милорд?- Озабоченно спросил Герион, положив руку на спину Грегора.

-В Легионе произошло восстание, - мрачно объявил Грегор.

- Ну и что же?- Тихо спросил Дэйси Мормонт.

Грегор раскрыл "согласно этому сообщению, несколько легионеров Железнорожденных попытались захватить ров Кейлин во имя лорда Бейлона."

-Когда это случилось?- Спросил Оберин Мартелл.

Кевин Ланнистер: "это письмо датировано совсем недавно. Предполагая, что это было написано сразу же после того, как конфликт был разрешен, повстанцы должны были ждать, пока вы не перейдете мост лорда Фрея."

Меньше недели назад.

-Насколько все плохо?- Маленький Джон Умбер с тревогой спросил гору, - что случилось?"

-К нашему счастью, черные рыбы быстро подавили восстание, - сказал Грегор. - под его руководством остальным легионерам удалось в течение часа сокрушить диссидентов. Они все были убиты или заключены в тюрьму."

-А как же потери с нашей стороны?- С опаской спросил Герион.

-Никто из мелких жителей не погиб, - провозгласил Грегор, - однако около десятка верных легионеров погибло. Сир Бринден представил список жертв."

Грегор передал письмо своим товарищам-легионерам. Каждому из них потребовалась минута, чтобы просмотреть его, а затем они передали его дальше.

Когда Герион получил письмо, он лишь бегло просмотрел список погибших. Большинство имен он не знал или был лишь немного знаком с ними. К несчастью, в этом списке также было несколько прекрасных рыцарей. Сир Осмунд Кеттлблэк был одним из них.

Герион был ошеломлен, когда обнаружил это. Он видел Осмунда в действии. Хотя он и не был одним из лучших фехтовальщиков, которых когда-либо видел Джерион, он все же был очень способным и грозным воином. Он также был членом ближайшего окружения Грегора Клигана. Может быть, Герион и не был так близок к Осмунду, как к остальным членам клуба, но он все еще считал Кеттлблэка надежным союзником.

-Освеллу Кеттлблэку нужно сообщить, что его наследник погиб, - посоветовал Герион, возвращая письмо Грегору.

-Мы известим его, - заявила гора. - Не беспокойся, Герион. У сира Освелла есть еще два сына, и он будет знать, что его старший сын умер при исполнении служебных обязанностей. Это должно было дать ему некоторое утешение."

- Действительно, - согласился Пакстер Редвин, - лучшего пути нет.,"

-Я согласен, - заявил Тайвин Ланнистер, - но как бы то ни было, этот вопрос представляет собой серьезную проблему. Одно Железорожденное восстание уже произошло на суше. Кто сказал, что другой не будет?"

-Я могу быть уверен, что это не так, - настаивал Грегор, - и позвольте мне объяснить свою уверенность. Несколько месяцев назад я получил достоверную информацию о том, что Бейлон Грейджой может спровоцировать восстание. В качестве меры предосторожности Я приказал Лорду Виктариону подвергнуть перекрестному допросу легионеров Железнорожденных. Внимательно изучив каждую из них, он определил, какие из них были верны нам, а какие-его брату. Все, кто попадал в эту категорию, оставались в Моут-Кейлин. Когда я передал командование рвом Сиру Бриндену Талли, он заверил меня, что будет внимателен к железнорожденным. Вот как ему удалось так быстро подавить восстание."

-Что ж, мой брат-компетентный человек, - признал хозяин Талли, - даже если так, то этого фиаско можно было бы полностью избежать, если бы коварные Железнорожденные были заключены в казармы, как только король объявил войну."

-Это создало бы невозможный прецедент в Легионе Без Знамен, - возразил Грегор.

Да, так бы и было. Крепкие узы доверия и товарищества, которые мы так усердно развивали, были бы под угрозой распада.

- Иногда необходимо создать прецедент, - заявил Роберт Баратеон.

- Кроме того, какие у вас есть гарантии, что слову Лорда Виктариона можно верить?- Ты просил Железнорожденного капитана вынести приговор своим соотечественникам, - заметил Тайвин Ланнистер. Его наследие делает его предвзятым. Гораздо более практичным решением было бы убрать всех Железнорожденных из ваших рядов."

Грегор вздохнул и сердито пробормотал: "я думал, что мы уже прошли те дни, когда всю семью человека судили по его поступкам."

-Может быть, ты и прав, - предположил Станнис Баратеон, - но все остальные не так безрассудны."

Именно здесь Виктарион Грейджой наконец вступил в дискуссию. Он шагнул вперед и тихо, но решительно произнес: "Милорды."

Все головы повернулись к Железному капитану. Сохраняя обычную гримасу, он заявил: "вас нельзя винить в том, что вы считаете всех Железнорожденных коварными лжецами. Было время, когда я сам считал всех гренландцев слабыми, жалкими и бессильными. После службы в Легионе Без Знамен я преодолел свое предубеждение. Позвольте мне помочь вам преодолеть ваше."

Герион заметил, как на лице Грегора появилась ухмылка. Он был полон гордости и удовлетворения.

К этому моменту большинство командиров королевской армии уже начинали верить, что гора была права насчет целостности Виктариона. Даже сам король передумал.

"You wish a chance to prove your loyalty?" Robert Baratheon assumed.

Victarion lightly nodded his head.

Robert folded his arms and commanded him "Kneel."

Виктарион был немного встревожен резкостью этого приказа. Герион знал, что никогда в жизни не преклонял колени перед мужчиной. Даже Грегору и его старшим братьям. Герион молился, чтобы он принял правильное решение.

Не будь упрямой. Эта ситуация может стать неприятной.

К его счастью, этого не произошло. Виктарион медленно опустился на одно колено перед королем оленей, и тот склонил перед ним голову. С этой позиции он провозгласил: "Я, Виктарион из дома Грейджой, клянусь тебе в верности, Роберт из дома Баратеон. Клянусь солью, клянусь морем, клянусь утонувшим Богом."

Роберту это было приятно. Он улыбнулся и положил руку на плечо Железного капитана, говоря: "вы можете встать."

Виктарион быстро подчинился этому приказу. Когда он снова поднялся на ноги, Роберт посмотрел ему прямо в глаза и заявил: "Я ценю твою клятву, и я верю, что ты желаешь мне добра, но сказать эти слова недостаточно. Во-первых, вы должны доказать мне, что вам тоже можно доверять."

Он подвел Виктариона к столу. Кеван жестом пригласил Грегора и остальных тоже подойти. Герион нетерпеливо последовал за братом.

Это должно быть интересно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 59**

На столе была разложена подробная карта Вестероса. В западной части карты было разбросано несколько крошечных статуэток. Эти статуэтки представляли собой современное известное местонахождение Железного флота и королевской армии.

Роберт положил палец на закатное море и произнес: "Как вы знаете, Железнорожденные пытались тайно напасть на Ланниспорт. Их целью, очевидно, было сжечь флот западных земель. К счастью, прежде чем было потеряно слишком много кораблей, нам удалось отбросить Железный флот назад."

-Во многом благодаря информации, которую нам предоставил Лорд Грегор, - добавил Давос Сиворт.

-Совершенно верно, - согласился Роберт Баратеон, - увы, этого поражения будет недостаточно, чтобы обескуражить Бейлона Грейджоя. Разве я не прав?"

-Вы правы, Ваша Светлость, - подтвердил Виктарион. - мой брат напал на Ланниспорт, потому что видел их флот как самую мощную линию обороны западных земель. Сожжение этих кораблей дало бы ему абсолютную свободу совершать набеги на западную половину побережья этой страны. Поскольку он преуспел лишь частично, ему придется применить более осторожный подход. Но это восстание еще далеко не закончилось. Пока нам удалось лишь задержать его передвижение."

-Я верю этому, - пробормотал Эддард Старк. - Вы говорите "мы".- Значит ли это, что ты действительно поможешь нам остановить твоего брата?"

- Да, милорд, - ответил Виктарион.

- Тогда скажите нам, Лорд Виктарион, каким будет его следующий шаг?"

Виктарион опустил взгляд на карту и внимательно ее изучил. После минуты непрерывного молчания он указал на два пятна на западном побережье. Сделав это, он заявил: "его войска направятся к Сигарду и Фейркестлу. Первый-это все, что стоит между ними и остальными Речными землями. Второй-это укрепленная крепость, окруженная водой. И то и другое-главные цели для штурма Железного флота."

Остальные лорды записали все, что только что услышали. Пакстер Редвин посмотрел на Железного капитана и спросил:"

-Совершенно уверен, - заявил Грегор Клиган. - я могу подтвердить все, что только что сказал лорд Виктарион."

-И почему же, Лорд Грегор?- С интересом спросил Кеван.

Грегор оглядел комнату и пояснил: "давным-давно я получил кое-какую информацию о расписании Лорда Бейлона. После того, как он сжег флот в Ланниспорте, он планировал сразу же атаковать Сигард и Фэркэстл. Хотя мы спасли большую часть флота, я могу заверить вас, что он все еще намерен провести эту кампанию."

-Я бы не удивился, - возразил хостер Талли, - что Сигард и Фэр-Айл находятся практически на расстоянии плевка от Железных островов."

Эддард потер подбородок, а затем спросил: "Откуда взялась эта информация?"

-Не могу сказать, - резко ответил Грегор, - и не могу объяснить, почему я не могу этого сказать. Все, что я могу вам сказать, это то, что я получил эту информацию из очень надежного источника."

- Ах, да. Опять этот "источник".

Прошло уже почти семь месяцев с тех пор, как Грегор впервые сообщил своему внутреннему кругу о своем тайном источнике. С тех пор он больше ни разу не упомянул об этом. Но Герион часто задавался вопросом, что же это был за источник на самом деле. Только по просьбе Грегора он и его коллеги не просили о какой-либо ясности.

Тем не менее Король и его приближенные не удовлетворились этим туманным описанием.

"Как мы можем доверять этому "источнику", если мы не знаем, что это такое?- Риторически спросил Роберт Баратеон.

-Вы спрашиваете лорда Вариса о том, как его маленькие птички поют свои песни?- Проницательно возразил Грегор.

-Нет, но, по крайней мере, мы знаем о его птицах, - возразил Тайвин Ланнистер. - У вас есть свои птицы, Лорд Грегор?"

-Я не пользуюсь птицами, - откровенно заявил Грегор. - кстати, вам, возможно, будет интересно узнать, что именно этот источник спас ваш флот, милорд."

Герион старался не насмехаться над выражением лица своего старшего брата.

Похоже, даже великий Тайвин Ланнистер может быть озадачен.

- Человек с вашим интеллектом должен понимать, что это не просто счастливое совпадение, что вы были готовы к нападению на Ланниспорт за несколько месяцев до этого. Вы уже знаете, что мое слово предостережения было тем, что предотвратило большую трагедию. Сведения, которые привели к этому предупреждению, были предоставлены моим источником. Подумай об этом. Благодаря моему источнику, сотни моряков с Запада все еще живы."

– Это... это правда, – неохотно признал Тайвин Ланнистер, - Но если вы знали или даже подозревали, что Железные острова взбунтуются, почему вы не сообщили короне напрямую?"

-В то время у меня не было никаких веских доказательств, - признался Грегор. - тогда у меня было только мое слово."

-Похоже, это все, что у тебя есть сейчас, - заметил Станнис Баратеон.

-Может быть, и так, - согласился Грегор, - но учитывая обстоятельства, которые привели нас сюда, я хотел бы думать, что мое слово сегодня имеет несколько большее значение."

- Посмотрим, получится ли, - пробормотал Роберт Баратеон. Он снова посмотрел на карту и подумал вслух: "поскольку мы не можем точно предсказать действительные перемещения Бейлона, то предположим, что утверждения Лорда Грегора и лорда Виктариона верны. Сказав это, мы должны также предположить, что Железный флот отправится в Сигард и Фэркэстл в самом ближайшем будущем."

-Что же нам делать, чтобы остановить их, Ваша Светлость?- Эддард Старк задал вопрос, который был у всех на уме.

-Обычно я предлагаю устранить проблему у источника, - объявил король Роберт, указывая пальцем на пайка, - но к тому времени, как наши корабли достигнут Железных островов, корабли Бейлона могут быть уже на полпути к месту назначения. Таким образом, мы должны сосредоточиться на обороне Сигарда и Faircastle на данный момент."

-Как же мы будем действовать?- Спросил пакстер Редвин.

-У нас есть два варианта: либо укрепить опорные пункты, либо вообще предотвратить осаду, - заявил Роберт Баратеон. - опять же, поскольку точный график Бейлона неизвестен, у нас может не хватить времени, чтобы организовать подкрепление в Сигарде и Фейркасле, или даже доставить их туда вовремя. Поэтому наша единственная альтернатива-перехватить Железнорожденных до того, как они туда доберутся."

Это последнее заявление вызвало волну беспокойства в комнате.

Как раз тогда, когда все начинало налаживаться…

-Ты предлагаешь нам встретиться с Железнорожденными в открытом море?- Недоверчиво спросил Станнис Баратеон у своего брата.

- Да, - произнес Роберт несколько насмешливым тоном, - на войне человек обычно встречает своего врага на поле боя."

"На войне обычно сражаются на настоящих полях сражений, - рассуждал Эддард Старк, - Роберт, в то время как материк Вестерос-наш, Железные люди живут только на море. Вовлекать их туда было бы глупо."

-Я должен согласиться с Лордом Эддардом, - заметил Мейс Тирелл, - на палубе корабля Железные люди не имеют себе равных. Известно, что они трижды побеждали силы, превосходящие их собственные. И даже когда Лорд Пакстер, Лорд Станнис и лорд Тайвин объединяют свои флоты, Железный флот все еще значительно превосходит наш."

-Наш единственный выбор-встретиться с ними в море, - настаивал Роберт. - если мы этого не сделаем, то Сигард и Фейркестл погибнут. А вместе с ними-безопасность Приречья и западных земель."

-Тогда мы все будем жить в водяной могиле, - тихо пробормотал Давос Сиворт.

Почти все присутствующие думали примерно так же, но Луковый рыцарь был единственным, кто осмелился высказать эту мысль вслух. Роберт казался разочарованным или разгневанным тем, что его коллеги были так недовольны его предложением. Это был не очень хороший знак.

Когда лидер начинает сомневаться, именно тогда последователи должны начать паниковать .

К счастью, паники не было. Как раз в этот момент Грегор Клиган положил руки на стол, наклонился вперед и сердито пробормотал:"

-Это не вопрос веры, Лорд Грегор, - рассуждал Кеван Ланнистер, - Железный флот способен сеять хаос у берегов Вестероса. Они могут делать и похуже – гораздо хуже-на открытой воде. Ни один здравомыслящий человек не захочет встретиться с ними в море."

Грегор на мгновение задумался и смиренно кивнул головой. Затем он расплылся в улыбке и хитро предложил: "А что, если я скажу тебе, что у нас есть средства, чтобы уравнять шансы в нашу пользу?"

Это привлекло всеобщее внимание.

-Что это значит?- Живо осведомился Роберт Баратеон.

-Я хочу вам кое-что показать, - двусмысленно заявил Грегор Клиган, - но Сначала мы должны пойти в другое место."

- И куда же?- спросил Мейс Тирелл.

-Где-нибудь снаружи, - просто пробормотал Грегор, - предпочтительно в открытом месте."

-В это время дня на тренировочном дворе должно быть чисто, - сообщил Герион Ланнистер. Это была его первая речь с начала собрания. Он привык говорить последним. Но не так уж часто последнее слово оставалось за ним.

- Довольно, - одобрительно сказал Грегор. Он подошел к двери комнаты и сказал остальным: "следуйте за мной, если хотите. Мы продолжим встречу на тренировочном дворе."

Это была скорее просьба, чем приказ. Тем не менее, каждый человек в этой комнате добровольно решил сопровождать Лорда Грегора на улицу. Это просто должно было знать, что у него было, что могло бы дать им преимущество над Железнорожденными в морской войне.

…

Когда все вышли из комнаты, Аллард Сиворт догнал своего отца, сира Давоса. Они только обменялись взглядом и улыбкой во время встречи; никаких настоящих слов не было произнесено. Когда они оба вышли из зала совета, у них наконец появилась возможность поговорить. Луковый рыцарь был счастлив видеть своего второго сына.

Этого и следовало ожидать .

За исключением редких писем, они не переписывались друг с другом уже более трех лет. Прогулка до внутреннего двора займет всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы они могли пообщаться.

Их сеньор, Лорд Станнис Баратеон, наблюдал за этим взаимодействием между отцом и сыном. Как ни странно, он обнаружил, что они ему немного не нравятся. Он никогда не был связан с собственным отцом таким образом, и у него не было собственных сыновей. Хотя Станнис никогда не был сентиментальным человеком, он всегда ценил святость семейного единства.

Жаль, что в наши дни больше нет тех, кто ценит эту святость.

Его жена, Леди Селиза из дома Флоран, носила его первого ребенка. Она должна была родить очень скоро. По словам Мейстера Крессена, первенцем Станниса почти наверняка будет девочка. Станнис был недоволен, но привык к разочарованиям. Но даже в этом случае он никогда не выражал своего неудовольствия. Он никогда не жаловался на то, чего у него не было. Он еще больше сосредоточился на том, что могло бы принадлежать ему.

У нас с селисой будут еще дети. Один из них обязательно будет мужчиной.

Когда легионеры и командиры королевской армии вышли из зала Совета, к ним присоединились солдаты из замка Клигана и несколько человек из личной охраны Ланнистеров.

К этому моменту группа состояла из более чем пятидесяти человек. Давос и Аллард были единственными во всей этой компании, кто произнес Хоть одно слово по дороге во двор. Остальные молча последовали за лордом Грегором Клиганом.

Когда они добрались до внутреннего двора, он оказался пуст, как и предсказывал Герион Ланнистер. Грегор попросил принести крепкую плетеную корзину, деревянный тюфяк и плиту из цельного камня. Лорд Тайвин послал за этими предметами, и слуги скалы быстро отправились на их поиски.

Через пять минут эти три предмета уже стояли во дворе. Каменная плита стояла в самом центре поляны. Плетеная корзина стояла на самом верху плиты. Деревянный поддон был прислонен к плите под крутым углом.

Грегор велел всем встать во дворе так, чтобы каменная плита и плетеная корзина были полностью скрыты деревянным тюфяком. Он также позаботился о том, чтобы они сохраняли определенное расстояние между собой и этими тремя объектами.

Это должно быть самым ... интригующим.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 60**

Как только гора удовлетворилась тем, где все стояли, он полез в свой камзол и вытащил маленький кожаный мешочек. Развязав и расширив горловину мешка, он вытянул вперед левую руку. Затем он перевернул мешочек на левую руку, и его содержимое высыпалось наружу.

Содержимое оказалось грубым порошком. Порошок издавал странный запах, как пепел, оставшийся в очаге после того, как огонь погас. Цвет порошка был преимущественно черным, но там и сям виднелись серые пятна.

Грегор оглядел собравшуюся толпу и объявил: "То, что я держу здесь, - это смесь трех минералов: угля, серы и моего собственного творения, которое я называю селитрой. В одиночку каждый из этих ингредиентов служит множеству полезных целей, таких как тип топлива или окислителя. Вместе они образуют очень опасное соединение. Я называю это соединение "черным порошком".'"

Станнис заметил странное выражение на лице своего старшего брата.

Его всегда было легко очаровать.

Однако Роберт был не единственным, кого обманула проповедь горы. Большинство командиров королевской армии, воины Сандора и даже товарищи Грегора по Легиону тоже были глубоко заинтересованы. По-видимому, даже самые близкие к Повелителю рва Кейлин были совершенно не осведомлены о существовании этого черного порошка.

Если он предпринял попытку создать эту смесь в полной тайне, это должно быть действительно замечательно. С другой стороны, если он создал его без чьего-либо внимания, это может оказаться разочаровывающим.

-А что делает этот "черный порошок", милорд?- Спросил Эддард Старк.

-Это трудно описать словами, - признался Грегор, - поэтому я приведу пример."

Грегор вернул черный порошок в мешочек. Затем он достал короткий кусок толстой бечевки, пропитанной маслом. Он засунул половину куска бечевки в сумку, а затем потянул за шнурки сумки, пока рот ее почти полностью не закрылся. Там было как раз достаточно места, чтобы высунулась вторая половина шпагата.

Затем он несколько раз хорошенько встряхнул мешочек, чтобы спрятанная половина бечевки оказалась погребенной в куче черного порошка. Сделав это, он ни у кого конкретно не спросил: "Можно мне свечу зажечь?"

И снова его просьба вызвала некоторое недоумение.

Он хочет зажечь свечу прямо сейчас? Сейчас самый разгар дня.

Лорд Тайвин приказал одному из своих слуг принести свечу и зажечь ее. Когда слуга вернулся со свечой, он сразу же отдал ее Грегору.

Грегор воспользовался моментом, чтобы убедиться, что все были по крайней мере в десяти метрах от центра двора. Убедившись в этом, он поднес пламя свечи к пропитанной маслом бечевке. Шпагат загорелся меньше чем за секунду. Когда пламя медленно начало распространяться по бечевке, Грегор оглядел свою компанию и приказал им: "Смотрите очень внимательно. И я бы посоветовал вам заткнуть уши."

Сандор Клиган и семеро легионеров решили прислушаться к этому второму заявлению и поднесли руки к вискам. Все остальные держали руки по швам. Тем не менее, Грегор продолжил демонстрацию.

Когда пламя на бечевке достигло горловины мешка, Грегор повернулся и швырнул его на деревянный поддон. Сразу же после того, как он бросил сумку, он нагнулся и прижал руки к ушам. Его брат и коллеги сделали то же самое. Станнис и все остальные просто наблюдали за происходящим, почти не шевелясь.

Как только мешочек упал на поддон, раздался оглушительный взрыв.

Взрыв был таким громким и мощным, что те, кто стоял ближе всего к нему, были почти сбиты с ног. И только благодаря людям, стоявшим прямо за ними, они этого не сделали.

В течение пяти секунд, последовавших сразу за взрывом, куски гравия, щепки дерева и куски камня разлетелись по всему двору. Все они были крошечными по размеру, но в изобилии.

Сандор заметил, что запах пепла вернулся. И не только это; он увеличивался в геометрической прогрессии. Судя по мощному запаху, рядом действительно лежала куча пепла.

Кроме того, от взрыва осталось огромное облако дыма. Она занимала большую часть двора и постепенно распространялась, пока не покрыла всю его окрестность. Король Роберт и многие другие отвернулись, чтобы не видеть этого в своих глазах. У некоторых из них даже появился легкий кашель. К счастью, кашель длился ровно столько, сколько длился дым.

Через пару минут дым спал,и результаты взрыва были полностью продемонстрированы.

От плетеной корзины, деревянного тюфяка и каменной плиты ничего не осталось. Все они были превращены в груды щебня.

Грегор улыбнулся этому зрелищу и повернулся ко всем остальным. Он скрестил руки на груди и гордо объявил: "как вы можете видеть, черный порошок так же смертоносен и разрушителен, как лесной пожар. Однако он также работает гораздо быстрее, и его гораздо легче контролировать."

-Похоже на то, - сухо пробормотал Роберт Баратеон. - Он расплылся в легкой усмешке и заметил: - это было... весьма впечатляюще, милорд."

Грегор слегка кивнул в знак признательности и сказал: "спасибо, Ваша Светлость. Посмотрим, произведет ли она впечатление и на Железный флот?"

-Может быть, мы так и сделаем, - согласился Роберт. - Расскажи мне, как ты построил этот компаунд?"

-Так же, как и все остальное: постоянные проб и ошибок, - просто ответил Грегор.

Оберин Мартелл выступил вперед и заявил: "Я уверен, что мы бы заметили, если бы вы экспериментировали с этим веществом. Уже один этот шум был бы явным намеком. И все же мы так ничего и не поняли. И когда же ты нашел возможность проверить свое творение, Грегор?"

- Я никогда этого не делал, Оберин, - признался Грегор. - по правде говоря, я и сам до сих пор не знал, что это сработает. Насколько мне было известно, черный порошок мог вообще ничего не сделать."

Красная гадюка усмехнулась в ответ. Дэйси Мормонт, Роберт Баратеон, Сандор Клиган и многие другие присутствующие тоже слегка хихикнули.

Неудивительно, что Станнис был не из тех, кто смеется. Некоторые утверждали, что он даже не научился улыбаться.

Неужели Лорд Грегор не понимает, что он только что рискнул выставить себя ослом? Перед своим королем?

Роберт явно не разделял настроения своего младшего брата. Он сосредоточил свое внимание на остатках в центре двора и спросил: "сколько у вас черного порошка?"

-В моем лагере сейчас находится еще сотня таких же мешочков, - пояснил ему Грегор, - а также достаточно угля, серы и селитры, чтобы сделать еще тысячу. Они просто должны быть смешаны."

- Станнис Баратеон встал рядом со своим братом и спросил: - Если бы вы догадались, Лорд Грегор, сколько мешков потребуется, чтобы потопить один корабль Железнорожденных?"

Гора думала об этом около минуты, а затем он предположил: "это будет зависеть от размера судна и отзывчивости экипажа. Но если вы предпочитаете приблизительную оценку ... я бы сказал, девять или десять мешочков."

-Это звучит довольно точно, - согласился Виктарион Грейджой.

-Если это так, то у нас должно быть достаточно черного пороха, чтобы уничтожить более половины Железного флота, - заметил Пакстер Редвин.

-Похоже, что так, Лорд Пакстер, - согласился Грегор, - но прежде чем мы применим черный порох в бою, мне нужны некоторые гарантии."

-Какие еще гарантии, милорд?- Спросил Давос Сиворт.

Грегор твердо заявил: "во-первых, я и только я буду определять, как распределяется черный порошок, а также кому он распределяется. Крайне важно, чтобы каждый, кому поручено обращение с черным порошком, мог делать это правильно и ответственно. Малейшая оплошность может привести к разрушительным последствиям для наших собственных сил. Кроме того, иметь слишком много черного пороха на любом из наших судов может быть довольно опасно, поэтому я должен ограничить, сколько хранится на каждом корабле. Если после войны хоть что-то из наших нынешних запасов черного пороха еще останется, то все, что останется, будет передано мне и Легиону Без Знамен. Наконец ... знание того, как делать черный порошок, не должно передаваться никому ."

Все внимательно слушали короткую проповедь Грегора, и у них не было никаких возражений против большинства его замечаний. Последний, однако, показался многим из них довольно требовательным.

-Это очень строгое условие, Лорд Грегор, - заметил Кеван Ланнистер.

-Я понимаю, - пробормотал Грегор Клиган, - но это не обсуждается. У меня не будет черного порошка, созданного кем-либо, кроме меня самого."

- Но почему же?- Значит, вы можете владеть исключительными правами на его изготовление, как и на те ваши строительные материалы? - с сомнением пробормотал Тайвин."

Гора медленно покачала головой и провозгласила: "О нет, лорд Тайвин. В отличие от бетона и цемента, я не собираюсь продавать черный порошок. Это чрезвычайно летучее и небезопасное вещество. В неверных или неумелых руках он может причинить неописуемый ущерб. Я не буду участвовать в таком безрассудном разрушении."

Теперь он начинает противоречить самому себе. Он вообще это понимает?

-Если черный порошок так нестабилен, то почему вы вообще хотите, чтобы мы его использовали?- С любопытством спросил Станнис Баратеон.

-Я никогда не говорил, что она нестабильна; я сказал, что с ней нужно обращаться должным образом, - настаивал Грегор, - имейте в виду, Лорд Станнис; по сути, это сухой эквивалент лесного пожара. Поэтому им тоже нужно управлять, как лесным пожаром. Пироманты Королевской Гавани не делятся своей формулой для лесного пожара ни с кем, кроме членов их ордена. Точно так же я намерен тщательно следить за изготовлением и циркуляцией всего черного порошка. На время этой войны я позволю королевской армии использовать его. Но когда война закончится, я надеюсь, что мне вернут весь оставшийся черный порох."

-А что делать с остатками черного порошка?- Спросил Гарт Хайтауэр.

Я и сам хотел бы это знать.

-Он будет помещен на хранение в Моот-Кейлин до следующей войны, - торжественно объявил Грегор.

Приемлемое решение. В любом случае, маловероятно, что "следующая война" будет продолжаться еще много лет. В конце концов, как только станет известно, что у Магистра Ордена Роберта есть оружие столь же катастрофическое, как лесной пожар, любой здравомыслящий человек с пятнистым лицом будет знать лучше, чем снова восстать против короны.

-Очень хорошо, Лорд Грегор, - заявил Роберт Баратеон, - я позабочусь, чтобы наши войска поняли, что с черным порохом обращаются очень осторожно и никто из них не пытается оставить его себе."

-Я благодарен вам за это, Ваша Светлость, - с благодарностью произнес Грегор Клиган.

-Вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то из моих людей возьмет их без вашего согласия, - резко пробормотал Эддард Старк.

-Как и любой из моих, - согласился Мейс Тирелл.

Тайвин Ланнистер и хостер Талли дали такую же клятву, и Станнис Баратеон был последним, кто согласился с ней.

Как только все великие лорды согласились на условия Грегора, Роберт Баратеон повернулся лицом к толпе и объявил: "Теперь, когда установлено, что у нас есть этот край над железными людьми, я полагаю, что мы идем вперед с моим предложением перехватить Железный флот до того, как они достигнут Сигарда и Фэр-Айл."

На этот раз предложение Роберта не встретило ни сопротивления, ни возражений со стороны кого-либо еще.

-Да будет так, - пробормотал король оленей после некоторого молчания, - теперь мы должны решить, как эти контрмеры будут разработаны и выполнены."

-Может быть, вернемся в Зал Совета, Ваша Светлость?- Предположил Эддард Старк.

Роберт ответил на вопрос своего лучшего друга кивком головы.

Все члены группы покинули двор и направились обратно тем же путем, что и пришли. По пути туда Станнис услышал что-то похожее на низкий стон.

Оказалось, что это желудок его брата. Вскоре другие заметили этот стон и стали пристально смотреть в сторону короля.

Заметив эти взгляды, Роберт покраснел и сказал: "Извините меня. Я не ел с самого рассвета."

-Никто из нас не видел, Ваша Светлость, - с юмором сообщил Эддард своему лучшему другу.

- Может быть, нам стоит перекусить, - предложил Роберт.

-Я прикажу принести мясо и мед в Зал Совета, Ваша Светлость, - предложил Тайвин Ланнистер.

-Очень хорошо, лорд Тайвин,-охотно согласился Роберт на предложение своего тестя.

Довольно скоро большая группа людей вернулась в Зал Совета. Как только легионеры и командиры королевской армии вновь собрались вместе, Тайвин послал за едой и питьем. Роберт предложил им подождать, пока принесут еду, чтобы возобновить свои боевые планы, и никто не возражал.

Пока они ждали ленч, все в комнате проводили время, беседуя с кем-то еще. Гарт Хайтауэр беседовал с Мейсом Тиреллом и Пакстером Редвином, Аллард Сиворт-с Давосом Сивортом, Эддард Старк-с Робертом Баратеоном и так далее.

Станнис был практически единственным человеком, который не был вовлечен ни в один из этих разговоров. Он просто стоял в стороне и наблюдал за тем, как смешиваются остальные.

Затем, в какой-то момент, Грегор Клиган подошел к нему и спросил: "Могу я поговорить с вами, Лорд Станнис?"

-Это будет зависеть от того, что ты скажешь, - стоически ответил Станнис Баратеон.

-Это связано с безопасностью твоей семьи, - сообщил ему Грегор.

Это и привлекло внимание повелителя оленей. Он посмотрел горе в глаза и сказал ему: "я слушаю.,"

Грегор сначала проверил, нет ли их наверху, а затем заявил: "Я слышал, что Леди Селиза беременна."

-Вы все правильно расслышали, - подтвердил Станнис. - конечно, и вся страна слышала то же самое. Беременность моей жены общеизвестна."

-Да, милорд, - согласился Грегор, - но то, что я должен вам сказать, не так."

- Продолжай, - позвал его Станнис.

- В начале прошлого года Легион раскрыл существование группы фанатичных приверженцев Таргариенов где-то в стране. Мы активно работаем над тем, чтобы уничтожить этих предателей, но до тех пор мы относимся к ним как к реальной угрозе короне."

- Они действительно представляют серьезную угрозу для Роберта и его семьи?- Спросил Станнис.

-Да, - сказал Грегор, - но они представляют еще большую угрозу для тебя и твоих близких."

-Как же так?- С тревогой спросил Станнис.

-Согласно нашим разведданным, как только твой наследник родится, они попытаются убить ее вскоре после этого, - сообщил ему Грегор.

Откуда он знает, что у меня есть дочь?

Хотя это был отличный вопрос, но не тот, который Станнис выразил словами. Вместо этого он спросил: "Вы знаете, как они попытаются это сделать?"

-Еще до того, как ей исполнится год, ей вручат анонимный подарок, - сказал Грегор. - это будет кукла. Лоялисты надеются, что кукла будет помещена в колыбель вашей дочери."

-Что плохого может сделать ей простая кукла?- Громко спросил Станнис.

-Он будет испорчен оттенками серого, - ответил Грегор.

- Станнис был ошеломлен этим. - Оттенки серого?"

-Да, - подтвердил Грегор, - к счастью, лоялисты не знают, что я знаю об их планах. Так что этого вполне можно избежать."

-А что ты хочешь, чтобы я сделал?- Внимательно спросил Станнис.

- Всякий раз, когда ваша дочь получает куклу от неизвестного лица, не приносите ее с собой. Вы должны сжечь его прямо сейчас."

- Я так и сделаю, - заверил Станнис.

Обычно Станнис Баратеон сомневался в подлинности того, что слышал, даже если это был кто-то, кого он уважал и кому доверял. Но когда на карту была поставлена безопасность его семьи, он воспринял эту новость очень серьезно.

-Один вопрос, милорд, - вопросительно заметил Станнис, - если вы узнали об этом заговоре год назад, то почему рассказываете мне о нем только сейчас?"

-Я ждал подходящего случая, - настаивал Грегор. - я не мог рисковать, посылая ворона. Возможно, он потерялся по пути к Драконьему камню или, что еще хуже, был перехвачен сторонниками Таргариенов. В конечном итоге я понял, что единственный безопасный вариант-это сказать вам лично. Я уже несколько месяцев пытаюсь договориться о встрече между тобой и мной. Нам просто очень повезло, что ваш брат король созвал эту встречу."

-А что, если бы железнорожденные не восстали?- Предположил Станнис.

-Тогда я нашел бы другой способ встретиться с тобой, - заявил Грегор.

Станнис кивнул головой, видя логику в этом аргументе.

Теперь я, наконец, начинаю понимать его.

-В любом случае, Лорд Грегор, я в долгу перед вами, - задумчиво произнес Станнис, - и знаю, что вы глубоко меня цените."

-Вам незачем благодарить меня, милорд, - заверил его Грегор. - я просто выполняю свой долг перед троном и страной."

Да, это так. Теперь я понимаю, почему Роберт поручил вам поддерживать целостность Вестероса. Очевидно, вы ничего не упускаете из виду .

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 61 Открыта за 30 лайков!**

Бум! Бум!

Взрывы были очень громкими. Неприятно громко для тех, кто слышал их в первый раз.

Лорд Джора Мормонт слышал о них достаточно, чтобы этот шум не беспокоил его, как раньше. Во всяком случае, его больше интересовало то, что сделал источник взрыва, чем издаваемый им звук.

Небольшая горстка из трех определенных минералов, смешанных вместе и хранящихся в мешочке. С одиночным пламенем, они способны разрушать древесину и камень похожие. Впервые услышав о черном порохе и его возможностях, Джорах усомнился в этом. Затем он стал свидетелем демонстрации,и его сомнения исчезли.

Только командиры королевской армии знали о существовании черного пороха до того, как король объявил, что армия будет разделена на три роты. Первый должен был отплыть в Сигард, чтобы защитить резиденцию дома Маллистеров от надвигающегося нападения Железнорожденных. Второй должен был отплыть на Фэр-Айл и таким же образом защитить дом Фарман. Третий должен был отплыть в Пайк сразу же после победы первых двух.

Джора был приписан к первой роте. Этим человеком будет править Лорд Станнис Баратеон из Драконьего Камня. Джорах предпочел бы оказаться в третьей роте. Это желание было вызвано личной жаждой возмездия.

Джорах был уже достаточно взрослым, чтобы помнить дни, предшествовавшие правлению Квеллона Грейджоя. Еще мальчиком он не раз защищал Медвежий остров от набегов Железнорожденных. Верные слуги дома Мормонтов погибли, оттесняя захватчиков. Теперь у него будет шанс довести дело до конца . Но только один шанс.

Он немного успокоился, зная, что первая и вторая роты должны были встретиться с третьей, как только их предварительные задачи будут выполнены.

Если боги будут благосклонны, король не высадит свои войска на побережье пайка, пока они не присоединятся к войскам его брата.

Конечно, это будет зависеть от того, как быстро Железнорожденные будут отбиты у Сигарда и Фэр-Айла. Джорах , по крайней мере, имел над этим некоторый контроль. Это он знал наверняка, благодаря новой тактике ведения войны, которую ввел Грегор Клиган.

Король и командиры королевской армии потратили целый день на то, чтобы решить, какие части составят каждую из трех рот. На следующий день каждому подразделению армии было сообщено, куда он или она направляется.

После того, как солдаты получили свои назначения, король Роберт приказал своим командирам определить, кто из них был одновременно сильным воином и зорким глазом. Более четверти их войск – включая Джораха-соответствовали этому описанию. Тем не менее, каждому из них было приказано явиться в лагерь легиона Без Знамен.

Во главе этого лагеря Лорд Грегор Клиган – гора, на которой он ездит, Магистр Ордена Роберта, Лорд Моат – Кейлин, командир легиона без знамен и муж двоюродного брата Джораха-обратился к этим подразделениям. Как только он завладел их вниманием, он заявил, что создал оружие, которое практически обеспечило бы их победу над Железнорожденными.

Джора – и многие, многие другие – были заинтригованы этим заявлением. Затем лорд Грегор рассказал им о своем черном порохе и его разрушительном применении. Некоторые из них были обеспокоены аналогией, которую он провел с лесным пожаром, но их беспокойство было ослаблено, когда он заверил их, что с черным порошком гораздо легче справиться, чем с лесным пожаром.

Затем Гора взяла мешочек с куском веревки, свисающим из отверстия. Лорд Грегор поджег кусок веревки и, подождав, пока пламя спрячется в мешочек, бросил его в мраморную глыбу, лежавшую на пустой поляне. Раздался мощный шум и облако дыма. Когда дым рассеялся, Джорах увидел, что весь блок превратился в груду щебня.

Что же это за колдовство такое?

Вскоре он узнал, что никакого колдовства здесь нет, только наука.

Грегор Клиган рассказал, что он намерен заставить королевскую армию использовать больше этих черных мешочков с порохом против флота Железнорожденных. Он объяснил, что будет подбирать определенных людей для размахивания сумками в предстоящих боях. Тот, кто владел сумками, должен был обладать превосходным прицелом и великолепной метательной рукой. Вот почему он призвал всех тех в королевской армии, которые были сильны в руках и остры на глаз.

Прежде чем кто-либо получил разрешение на ношение черного пороха, Лорд Грегор Клиган настоял, чтобы каждый из них прошел "процесс проверки", что бы это ни было.

Процесс экранирования был разработан, чтобы проверить, насколько хорошо они обрабатывали черный порошок.

Для проведения теста кандидатам выдали небольшие мешочки, которые весили столько же, сколько и мешочек с черным порошком. На самом деле эти мешочки были заполнены грязью, но из них все еще торчали самодельные фитили. Грегор заставил кандидатов попрактиковаться в поджигании фитилей и метании мешочков как определенных мишеней в открытом поле. Он судил и устранял претендентов по самым разным факторам.

Любой, кто уронил сумку или не бросил ее достаточно быстро после того, как зажег фитиль, был дисквалифицирован. Все те, кто бросал слишком далеко или слишком близко, также были уволены. Так же было и с теми, кто не ждал, пока пламя пройдет под горловиной мешка. Грегор объяснил, что это было особенно важно. Если пламя все еще было видно, когда его бросили, оно, вероятно, погасло в воздухе. И даже если бы это было не так, когда мешок приземлился на палубу корабля Железнорожденных, у одного из членов экипажа могло быть достаточно времени, чтобы поднять мешок с земли и бросить его обратно в точку его происхождения.

После долгих часов систематических испытаний Лорд Грегор в конце концов сузил тысячи обнадеживающих перспектив до пятидесяти. К его удовлетворению, среди этих пятидесяти был и Лорд Джорах.

Я покажу этим железным людям-насильникам, что когда они играют с медведем, они также играют с огнем.

Некоторые из его соотечественников высказали бы аналогичную точку зрения, за исключением того, что их внимание привлекло бы животное или предмет, которые представляли бы их собственные дома. Вне зависимости от того, кто бы это ни сказал, большая часть Железного флота скоро пойдет ко дну или сгорит.

Кроме командиров королевской армии, эти пятьдесят человек были единственными, кому Грегор рассказал, из чего делается черный порох. Однако все, что он сказал им, было то, что он состоит из угля, серы и селитры. Он не раскрыл химического состава порошка. Другими словами, соотношение угля к сере и селитре все еще оставалось загадкой. Об этом знал только сам Лорд Грегор.

Гора утверждала, что привезла достаточно черного пороха для одиннадцати сотен мешочков. Это утверждение оказалось правдой; именно столько он дал пятидесяти метателям. Он действительно потратил время, чтобы смешать и подготовить каждый из них в одиночку.

Каждому из пятидесяти было выдано по двадцать два мешка. Грегор подробно объяснил им, как правильно перевозить мешки. Метателям было рекомендовано не держать мешки во влажных или открытых местах. Кроме того, мешочки не следует хранить в любом помещении с зажженным факелом или жаровней, или любым другим открытым пламенем. Кроме того, в том случае, если какой-либо из мешочков действительно соприкоснулся с огнем, чтобы минимизировать последствия, Грегор рекомендовал хранить каждый из мешочков в отдельном отсеке. В противном случае они запустят цепную реакцию, которая может серьезно повредить их окружение.

Семнадцать метателей были приписаны к роте, которая должна была отплыть в Сигард, и еще семнадцать были среди тех, кто должен был отправиться на Фэр-Айл. Остальные шестнадцать останутся в Королевском резерве.

Грегор сказал метателям, что если какие-то из мешочков останутся неиспользованными после войны, то ему нужно будет вернуть все оставшиеся. Чтобы гарантировать, что это произойдет, он договорился, чтобы каждый из метателей всегда сопровождался одним из его легионеров. Таким образом, они могли последовательно контролировать, сколько мешочков черного порошка было в их коллективном инвентаре.

Гора доверяет нам, чтобы мы отдали порошок Железнорожденному... и все же она не доверяет нам, чтобы мы отдали его обратно ему. Как странно.

Возможно, Джора и был оскорблен столь явным отсутствием доверия, но он не мог винить Лорда Грегора за его осторожность. Повелитель медведей на самом деле был склонен полагать, что Грегор дал ему и другим метателям этих легионеров только в качестве меры предосторожности. Некоторые из метателей были давними союзниками горы. Некоторые из них даже были легионерами. Тем не менее, никто не был освобожден от необходимости иметь "компаньонку"."По крайней мере, при таком раскладе, никто не удивится, если Грегор предпочтет кого-то из метателей в частности. Кроме того, эскорт не будет там просто наблюдать за метателями. Они также будут там, чтобы защитить и охранять их, просто на случай, если кто-то (железнорожденный или другой) попытается силой захватить любой из черного порошка.

Как бы то ни было, Джорах заметил нечто странное. Статус каждого командира легионеров, казалось, совпадал со статусом метателя, к которому он или она были прикреплены. Большинство метателей были вооруженными людьми или солдатами; их наблюдатели держали такие ряды. Там было несколько рыцарей и наследников высокородных лордов; их соответствующие проводники тоже были помазаны и имели право наследовать земли своего отца.

Джорах был самым высокопоставленным из всех пятидесяти метателей. Как таковой, он также получил самого высокопоставленного руководителя. Как оказалось, это был самый главный лейтенант горы, Принц Оберин Мартелл.

Джорах разговаривал с принцем на свадьбе своей кузины Дейси, но их встреча длилась не более нескольких минут. Этого времени едва хватило, чтобы узнать Красную гадюку на каком-то личном уровне. Он предположил, что Оберин счел его скучным или неинтересным. Если так, то он был не первым.

Из того, что Джора мог предположить, Оберин не собирался игнорировать или пренебрегать медвежьим лордом во время этой встречи. С того момента, как гора поручила своему дорнийскому капитану следить за Джорахом, Оберин, казалось, стал проявлять к нему живой интерес. Сначала Джорах решил, что Красная гадюка просто выполняет его приказы. На самом деле, это было нечто большее. Он быстро понял, что Оберин Мартелл искренне заинтересован в более близком знакомстве с Лордом Медвежьего острова.

Джорах никак не мог взять в толк, что же могло пробудить в Принце вновь обретенное им очарование. Он почти не изменился со времени их первой встречи. Самая большая разница заключалась в том, что теперь он был вдовцом. Тем не менее, это мало что значило и еще меньше в грандиозной схеме вещей. По крайней мере, в его сознании. Он слышал о ... странностях Оберина. Но он был уверен, что не поэтому Оберин хотел, чтобы они стали ближе друг к другу.

Во время путешествия в Сигард Джорах узнал об истинных мотивах Оберина.

Оба они служили на военной галере "Лорд Стеффон", названной в честь покойного лорда-отца короля. Корабль высадился на берег одновременно с флагманом Лорда Станниса Баратеона "ярость" и продолжал плыть прямо рядом с ним. Оба корабля находились в самом начале небольшой армады, направлявшейся к западному берегу Речных земель.

Большую часть этого морского путешествия Джора провел на мосту. Оберин тоже так думал. Часто в его обществе появлялась дочь Нимерия. Джорах был совершенно уверен, что они здесь не только потому, что он тоже оказался там. Они просто предпочитали находиться на палубе, как и он сам. Тем не менее, их постоянную близость к его позиции было трудно не заметить. Как ни странно, у Джораха не было с собой даже черного порошка.

Наконец, на третью ночь их путешествия, Оберин признался, почему проводит так много времени с Лордом Джорахом или рядом с ним. Его объяснение было кратким, но понятным: "мы с тобой скоро станем семьей."

-Как же так, мой принц?- недоуменно спросил Джорах Мормонт.

-Моя старшая дочь выходит замуж за наследника замка Клиган, - заметил Оберин. - так уж случилось, что ее жених-младший брат мужа твоей двоюродной сестры. Через дом Клиган мы с тобой станем родственниками."

- На расстоянии, Но да,-заметил Джорах, - я верю, что ты и я были бы... троюродными братьями и сестрами."

-Или, во-первых, в зависимости от того, как вы изучите родословное древо, - возразила Красная гадюка, - независимо от того, насколько отдаленными могут быть ваши отношения, между моим домом и вашим будет существовать некоторая связь."

Так или иначе, весь Вестерос может быть связан в конечном итоге. Я не удивлюсь, если так и будет.

-И поэтому вы так поглощены моими делами?- Ты хочешь узнать больше обо мне и моем доме, прежде чем мы станем частью твоей семьи?"

-Да, милорд, - подтвердил Оберин, - Позвольте заверить вас, что я вовсе не опасаюсь Вас или любого другого Мормонта. Это больше из моего любопытства, что я хочу узнать о вас и ваших близких. Дэйси-единственный член вашей семьи, которого я могу искренне назвать своим другом, и в эти дни она такая же Клигана, как и жительница Медвежьего острова."

-Вы ведь встречались с моей тетей, Леди Мейдж, не так ли?- Пересказал Джорах.

- Да, я так и сделал... - пробормотал Оберин без обиняков. - я не хочу вас обидеть, но надеюсь, что она не является абсолютным показателем того, что представляют собой все жители Медвежьих островов."

Джорах Мормонт усмехнулся и заявил: "Это не так, уверяю вас. Однако я понимаю, к чему вы клоните. Иногда моя тетя может быть трудной женщиной. Мой отец однажды пошутил, что его сестра была истинной причиной, по которой он покинул Медвежий остров, чтобы присоединиться к Ночному Дозору. Но я знаю, что он любит ее."

-Ну конечно, - с усмешкой согласился Оберин. - от братьев и сестер ожидают, что они будут дразнить друг друга всю свою жизнь, даже когда станут взрослыми. Так уж получилось, что мы с сестрой до сих пор по-дружески шутим друг о друге."

Это должно быть забавно.

У Джораха не было ни братьев, ни сестер. Он никогда не возражал против того, чтобы вырасти единственным ребенком, но часто задавался вопросом, каково это-иметь младшего (или старшего) брата.

-Я могу ценить и уважать человека, который так высоко ценит свою семью, - заявил Джорах, скрестив руки на груди. - Если вы хотите узнать что-то особенное, вы можете спросить меня, мой принц."

Лорд Джора и Принц Оберин провели большую часть вечера, обсуждая различные вопросы. Некоторые из их тем носили частный характер; другие были более случайными или более профессиональными.

Например, оба они знали, как читать карту. Оберин предложил, чтобы один из них определил точное расстояние между медвежьим островом и солнечным копьем, и Джорах решил подыграть ему.

Они сделали интересное открытие. Дом Мормонтов располагался в самой северо-западной точке Семи Королевств, а дом Мартелл-в самой Юго-Восточной. Из-за этого они были буквально дальше друг от друга, чем любые два других дома во всем Вестеросе. За исключением дома Редвина из Арбора и домов Кроула, магнара и Стейна на острове Скагос, которые были найдены в самых юго-западных и самых северо-восточных точках соответственно. Но были и такие, кто утверждал, что Скагоси не в счет, учитывая, как редко они появлялись на материке.

Несмотря на огромное расстояние между их родовыми домами, Джорах Мормонт и Оберин Мартелл прекрасно ладили. Они провели несколько часов в приятной беседе. В нескольких моментах Нимерия принимала участие в их обсуждении. В конце концов им показалось, что они знают друг друга уже много лет.

Около полуночи Оберин решил немного отдохнуть. Он пожелал медвежьему лорду доброй ночи и удалился на нижнюю палубу в свою каюту.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 62 Открыта за 60 лайков!**

Джорах еще немного постоял на ногах. Как и Нимерия. Кроме дежурных часовых и штурмана корабля, на мостике никого не было. Но часовые были заняты своим дежурством, а штурман стоял у штурвала. Так что во всем остальном Джора Мормонт и Нимерия Мартелл остались одни.

Они провели несколько минут, стоя на носу корабля в полной тишине. Наконец, Джорах нарушил спокойную атмосферу с " прекрасной ночью, не так ли?"

- Все зависит от того, что вы называете" милым", милорд, - резко ответила Нимерия.

-Здесь все спокойно и мирно, - пояснил Джорах, - и вся эта вода... некоторым она покажется огромной и пустой. Я нахожу это удивительным зрелищем. Просто в мореплавании есть что-то такое, что всегда поражало мое воображение."

-Ну, твой дом на острове, - заметила Нимерия, - ты ведь не новичок в морском деле."

-Так ли это, моя принцесса?- С любопытством спросил Джорах.

Нимерия посмотрела на него с легким раздражением и пробормотала: "пожалуйста, не называйте меня так, милорд."

Джора был ошеломлен ее реакцией на такое обращение.

Большинство женщин приняли бы этот титул. Она его отвергает…

- Твой отец-принц, - беззлобно заметил Джорах.

-А я его дочь; я знаю, - заявила Нимерия, - но это не значит, что я должна равняться ему по статусу. Я нахожу всю эту концепцию немного унизительной."

Джорах вполне понимал ее чувства. - Если вы настаиваете, я буду называть вас только "Миледи".'"

-Благодарю вас, милорд, - с благодарностью сказала Нимерия, - а теперь, чтобы ответить на ваш предыдущий вопрос... это мой первый раз на корабле."

Джора был несколько заинтригован. - Неужели?"

-Да, действительно, - подтвердила она, - видите ли, у Дорна нет своего флота, о котором можно было бы говорить."

- Так же как и Север, - добавил он, - Брэндон сжигатель поджег свой флот после того, как его отец, Брэндон Корабел, пропал в море."

-Я вижу, - призналась Нимерия, - что мой предок, Нимерия Мартелл, сжег свой флот, чтобы он никогда не был использован против ее народа."

Джорах кивнул в знак согласия и спросил: "Как ты думаешь, у кого из них была более веская причина?"

-Ни то, ни другое, - задумчиво произнесла Нимерия, - я думаю, что у обоих были свои причины."

-Я не уверен в этом, - признался Джорах. - действия Брэндона Старка были продиктованы горем, действия Нимерии Мартелл-желанием защитить свою землю."

- Разве горе менее законное оправдание, чем безопасность?- Возразила Нимерия.

- Возможно, и нет... в определенных условиях, - пробормотал Джорах, - но это две совершенно разные грани. Стремление к безопасности присутствует во всех нас. Она сохраняет нас даже в самых крайних случаях. В то время как горе... горе может побудить нас вести себя эгоистично или иррационально. В крайнем случае ... это может нас погубить."

-Я не принимала вас за философа, милорд, - сухо сказала Нимерия Мартелл с легкой усмешкой.

-Я сам себя таковым не считаю, - заявил Джорах. - я просто говорю то, во что лично верю."

-Если мне позволено будет спросить, какой опыт горя вы испытали?- С любопытством спросила Нимерия.

С чего же мне начать?

Джорах рассказал ей: "в юности я потерял друзей и вассалов из-за набегов Железнорожденных. Когда я стал взрослым человеком, одичалым досталось еще больше. Моя мать умерла, когда я был еще совсем мальчишкой. Мой отец ушел, чтобы присоединиться к Ночному Дозору до моего тридцатого именинного дня. Совсем недавно ... болезнь забрала мою жену."

При этих словах Нимерия положила мягкую руку на плечо повелителя медведей и тихо заметила: "Да, я помню, что слышала об этом. Я не думаю, что у меня была возможность выразить свои соболезнования. Поэтому, пожалуйста, знайте, что я очень сожалею о вашей потере."

-Я ценю ваши слова, Миледи, - заявил Джорах. - с тех пор, как умерла моя жена, прошло семнадцать оборотов Луны. Я действительно скучаю по ней, но мой период траура по ней прошел. Я не должен был бы валяться в печали."

-Я восхищаюсь твоей силой, - заявила Нимерия, - и я согласна; твоя главная забота-найти новую невесту."

-Я искал одну, - сообщил ей Джорах. - я переписывался с несколькими дамами из других северных домов. Увы, мои старания оказались самыми неудачными."

-Неужели вы никого не находили привлекательным для себя?- Предположила Нимерия.

- Нет, я не настолько разборчив, - признался Джорах, - это они были незаинтересованны."

Нимерия казалась ошеломленной. -Мне очень трудно в это поверить, милорд. Мой отец и я говорили с вами в течение нескольких часов, и мы оба пришли, чтобы насладиться вашим обществом. Да и как могут быть иначе ваши соотечественницы?"

-Они не знали меня так, как ты сейчас, - объяснил Джорах. - я думаю, что они думают о Медвежьем острове только как об огромной скале в центре ледяного залива. По этой причине они мало думают о человеке, который служит их господином."

-А я-то думала, что Северянки не такие уж пустышки, - пробормотала Нимерия.

-Некоторые есть, некоторые нет, - сказал Джорах. - я еще не отказался от своих поисков. Я полон решимости найти новую невесту до конца года."

-Может быть, тебе стоит посмотреть за пределы Севера,-посоветовала ему Нимерия. - к югу от перешейка полно женщин с открытым умом. А после этого восстания ... ты станешь одним из самых завидных холостяков Вестероса."

Джорах не мог не улыбнуться молодой Дорнийке. -Благодарю вас за ваше доверие, Миледи. Я подумаю над вашим советом."

Нимерия улыбнулась в ответ и пробормотала: Я уверен, что ты найдешь невесту, которая сможет принять тебя таким, какой ты есть. Как бы то ни было, я надеюсь, что она сделает тебя счастливым."

Джорах продолжал ухмыляться и слегка кивнул в ответ. - Скажите мне, Миледи, все эти разговоры о женитьбе, но ведь мы говорили только обо мне. Я хотел бы знать Ваше мнение по этому вопросу."

Нимерия выглядела немного озадаченной. -А почему вы спрашиваете, милорд?"

-Мне просто любопытно, - заявил Джорах. - я полагаю, что брак был далеко не одной из ваших забот в детстве. Но не так много сегодня."

-Ты прав, - подтвердила Нимерия, - после того как Король узаконил меня, я вдруг стала намного интереснее для людей Вестероса. На самом деле, в Близнецах Сир Райман Фрей пытался предложить мне своего сына. Он даже не был трезв, когда представил этот вариант."

Джорах нахмурился и сердито пробормотал: "Это очень похоже на Фреев. Благоразумие и вежливость чужды им, они мало заботятся о родстве и верности, у них нет храбрости, целостности или сострадания, чтобы говорить о... и они все еще удивляются, почему весь мир ненавидит их."

-Не все Фрейры таковы, милорд, - возразила Нимерия. - наследник лорда Уолдера, Сир Стеврон, по крайней мере, порядочный человек. Но я должен согласиться с вами, что большинство Фреев не очень отличаются от Сира Раймана, который является старшим сыном Стеврона Фрея."

-Я полагаю, вы ему отказали?- Джорах теоретизировал.

- Нет, это сделал для меня мой отец, - с юмором сообщила Нимерия.

- Усмехнулся Джорах. Затем он спросил: "есть ли какой-нибудь человек, которому вы действительно хотели бы поклясться в своей жизни?"

-Еще нет, - ответила Нимерия. - я еще молода, милорд. Мой отец говорит, что я все еще девочка. С другой стороны, я всегда буду для него девушкой. До сих пор я не слишком задумывался о самом браке. Вполне возможно, что я никогда не выйду замуж."

- Ну, если ты когда-нибудь это сделаешь, я надеюсь, что ты найдешь мужчину, который будет относиться к тебе по-доброму справедливо, - пробормотал Джорах.

Нимерия усмехнулась и с благодарностью сказала: - Спасибо, Лорд Джорах."

Затем она поднялась и поцеловала медвежьего Лорда в щеку. При этих словах он дружелюбно улыбнулся ей в ответ. Вскоре они вдвоем отправились спать.

Через пару дней армада приблизилась к Сигарду. Лорд Джейсон Маллистер использовал маяк, чтобы подать сигнал роялистским кораблям. Он сообщил им, что готов защищать свою крепость. Он также уведомил их, что пошлет им подкрепление (если оно понадобится).

Когда роялистский флот был уже в двухстах метрах от Сигарда, Лорд Станнис приказал провести блокаду всей бухты Айронмена. Корабли находились достаточно далеко друг от друга, чтобы они могли резко отклоняться влево и вправо, не опасаясь столкновения, но достаточно близко, чтобы Железнорожденные не смогли прорваться сквозь их ряды.

Потом они стали ждать. Это было самое худшее-ожидание. Они все знали, что Железные люди приближаются.

Они не должны торопиться, чтобы попасть сюда.

Но они уже приближались. В этом не было никакого сомнения. Сигард был единственной линией обороны Речных земель вдоль западного побережья. Если он падет, то все Приречье окажется во власти Железнорожденных. После того, как им не удалось сжечь флот западных земель, они сосредоточили свое внимание либо на Севере, либо на Речных Землях, а Речные земли были ближе.

Видимо, не так уж близко. Где же мог быть железнорожденный?

Наконец, после полудня бездействия, прозвучал боевой Рог. Тогда все встали по стойке "смирно".

Вдалеке виднелся силуэт одинокого судна. Потом появился еще один. Потом еще два. Потом еще три, пять, восемь, одиннадцать, пятнадцать, двадцать... пятьдесят.

Когда все силы вторжения были видны, Джорах понял, что Железнорожденные превосходят их числом по меньшей мере в два раза. Каждый из этих кораблей направлялся прямо к блокаде.

Но он ничего не боялся. Он не позволит страху овладеть собой.

Медленно, очень медленно Железные люди приближались все ближе. Они направлялись прямо на восток. Они ни на йоту не отклонились от своего курса. Вскоре Джорах уже мог видеть команду на мостиках ведущих кораблей.

- Спокойно, - тихо пробормотал Оберин, - держи его ровно."

Он обращался к напряженной команде, а не к Джоре или его дочери. Джорах знал почему; принц знал, что ни он, ни Нимерия не поддадутся панике.

Маленький столик был перенесен на мостик. Джорах стоял рядом с ним. Его двадцать два мешочка с черным порошком лежали на столе.

Когда Железнорожденные были уже в пятистах футах от него, он услышал, как Лорд Станнис объявил: "метатели, приготовьтесь!"

По всей длине блокады звонившие повторяли его команду: "метатели, наготове!"

Тут Нимерия принесла Джоре факел. Он взял его у нее, но пока не стал зажигать ни один из мешочков. Железнорожденные все еще были слишком далеко. Он и другие метатели оставались наготове.

Вскоре железнорожденный был уже в четырехстах футах от них. А потом триста, двести, сто ... …

Наконец, когда они были уже в пятидесяти футах, Лорд Станнис крикнул:"

Джорах и остальные шестнадцать метателей подняли по мешочку с черным порошком.

Через несколько секунд Станнис заорал: "Зажигай!"

Джорах быстро поднес фитиль своего первого мешочка к пламени факела. Пропитанная маслом веревка загорелась почти сразу.

Очень скоро после этого Станнис проревел: "дайте волю!"

Потребовалось некоторое время, чтобы пламя распространилось по внутренней части мешка. Как только он это сделал, Джорах сосредоточился на ближайшем корабле Айронменов, отвел назад руку и швырнул в него мешочек.

Мешок приземлился на левой стороне мостика корабля, в который он целился. При ударе сумка взорвалась.

Нанесенный им ущерб был незначительным, но продолжительным. Одному из членов экипажа оторвало ногу. Еще трое были сбиты с ног. В верхней части корпуса корабля образовалась огромная дыра.

Еще шестнадцать взрывов раздалось со всех сторон от рядов Железного флота. За ними последовали крики людей и треск ломающегося дерева. Эти звуки оживили Джораха.

Там, откуда это пришло, есть еще много чего.

Затем Станнис объявил: "отпустите его по собственному желанию!"

Джорах взял второй мешочек, зажег его и бросил в тот же корабль. Этот приземлился рядом с мачтой, причинив серьезное повреждение суку корабля и поджигая его. Из-за этого судно не смогло продолжить движение по прямой линии.

Третья сумка Джораха приземлилась у основания главного паруса. Ему удалось попасть в такелаж, который был снесен при очередном взрыве. В результате огромный столб оказался под угрозой обрушения, и судно было сбито с курса.

Еще три мешка, и корабль был потоплен. Джорах наблюдал, как выжившая команда изо всех сил пытается покинуть корабль, прежде чем он утонет. Он улыбнулся с огромным удовлетворением.

Джора и другие метатели сумели остановить продвижение Железнорожденных. Однако они не смогли предотвратить это полностью. После того, как каждый из метателей отправлял в среднем по девять мешочков, множество вражеских кораблей наконец достигло Лорда Станниса.

На некоторых из этих судов уже были высажены абордажные команды, собравшиеся на палубе. Подойдя достаточно близко, они вскочили на борт кораблей королевской армии. Мечи были обнажены, и противник вступил в бой.

Вскоре воздух наполнился звоном стали о сталь и боевыми криками сотен солдат. Взрывы черного пороха становились все реже и реже. Большинство метателей решили отказаться от научной войны в пользу традиционной боевой тактики.

Некоторое время никто из Железнорожденных не поднимался на борт "Лорда Стеффона". Джорах был волен продолжать пользоваться своими мешочками с черным порошком. Он выбрал цель, взял мешочек, поджег фитиль, бросил его в свою цель и повторил процесс много раз.

Через полчаса после начала боя Джорах заметил в двадцати пяти ярдах от себя какой-то военный корабль. Он летел ужасно быстро, почти на таранной скорости. Он внимательно огляделся вокруг и обнаружил, что военный корабль взял курс на столкновение с "Фурией".

Джорах почувствовал, как его охватывает нервозность. В этот момент "ярость" уже была взята на абордаж тремя другими кораблями Железнорожденных. До сих пор Лорду Станнису, Сиру Давосу Сиворту и остальным членам экипажа удавалось успешно избегать нападения захватчиков. Однако все они были слишком заняты противником, чтобы заметить приближающийся прямо к ним военный корабль.

Джорах решил, что должен как-то вмешаться. К сожалению, его запасы черного пороха были почти исчерпаны. У него не было достаточно средств, чтобы потопить военный корабль или даже искалечить его. Он мог бы попытаться окликнуть Лорда Станниса, но излишняя атмосфера заглушила его крики.

Вскоре Джорах пришел к выводу, что единственный способ спасти "фурию" - это отрезать ее от другого корабля. Поскольку ни один другой корабль королевской армии, похоже, не заметил приближающегося военного корабля, Джора предположил, что лорд Стеффон должен был быть посредником.

Джорах поспешно разыскал капитана "Лорда Стеффона" и показал ему военный корабль. Он объяснил свою идею спасти "фурию", и, к его счастью, капитан, казалось, не возражал против этого. Кроме кораблей вокруг "Фурии" и тех, что были наполовину потоплены, в непосредственной близости не было никаких других кораблей Железнорожденных. Так что даже если бы Лорд Стеффон нарушил свои позиции, не было бы никакого риска, что Железнорожденные проскользнут через блокаду.

Когда Лорд Стеффон начал двигаться, Джорах сосредоточил свое внимание на военном корабле. Когда она подошла достаточно близко, он смог прочитать имя, напечатанное на ее боку: Железный Кулак.

Его глаза расширились, когда он увидел эти слова. Так назывался корабль, капитаном которого был Родрик Грейджой, первенец и наследник лорда Бейлона. Джорах и все остальные в войсках Станниса слышали, что Родрик возглавит штурм Сигарда. Им был дан приказ захватить его живым, если это возможно.

Когда "Железный Кулак" был уже в десяти метрах от "фурии", Лорд Стеффон рванулся к флагманскому кораблю королевской армии. "Железный Кулак" попытался изменить курс, но ему удалось повернуть только на пять градусов влево, прежде чем он столкнулся с военной галерой. Оба корабля неловко затряслись, но корпуса обоих сумели выдержать силу удара.

Обоим экипажам потребовалось очень мало времени, чтобы оправиться от шока. Хотя команда "Железного кулака" была в ярости от того, что врезалась не в то судно, они были полны решимости извлечь максимум пользы из этой ошибки. Было слышно, как Родрик Грейджой кричит: "Давайте утопим этих гренландцев!"

Джорах быстро вытащил свой меч Длинный коготь. Фамильный меч его семьи, сделанный из валирийской стали. Он издал пронзительный свист, когда его вытащили из ножен.

Рядом, остальные члены экипажа тоже вооружались. Почти все они были вооружены мечами. Оберин Мартелл вертел в руках свое копье. Он двигался так быстро и быстро, что казалось, будто он размахивает большим черным колесом вокруг своего тела.

Нимерия Мартелл держала в правой руке хлыст, а в левой-длинный нож с тонким лезвием и очень высоким острием.

Вскоре прибыла первая абордажная группа. Волна свирепых, злых Железнорожденных поднялась на мостик "Лорда Стеффона" по правому борту.

Один из них тут же бросился на Джораха. Он орал как сумасшедший, размахивая в воздухе Утренней звездой. Джорах поспешно увернулся от шипастого шара, обошел Железного воина и полоснул его по шее. Ему удалось вскрыть плоть между горлом и лопаткой противника. Железнорожденный взвизгнул, когда из него вытекла кровь всей его жизни. Он был мертв еще до того, как упал на палубу.

Менее чем в десяти футах от него другой железнорожденный только что вступил в бой с Нимерией Мартелл. Он был вооружен боевым топором, который держал в обеих руках. Он ухмыльнулся и выплюнул: "из тебя вышла бы прекрасная соленая жена."

Нимерию, казалось, позабавила его самоуверенность. Она нахально ответила: "Может быть. Но только не для тебя."

- Она щелкнула хлыстом вперед. Она обвилась вокруг левого предплечья ее противника. Она дернула кнут, заставляя его идти вперед. Когда он подошел достаточно близко, она подняла свой кинжал и вонзила его в верхнюю часть его груди. Через несколько мгновений он тоже лежал мертвый на палубе.

Оберин Мартелл оказался самым опасным человеком на борту "Лорда Стеффона". Двигаясь с исключительной скоростью и грацией, он схватился сразу с тремя Железнорожденными, и все трое были мертвы прежде, чем прошло десять секунд.

Некоторые Железнорожденные предпочли держаться подальше от принца, решив преследовать менее опасных соперников. Многие из них думали о Джорах и Нимерии именно так. Вскоре они обнаружили, что допустили серьезную ошибку в своих суждениях.

Джорах и Нимерия стояли спина к спине, предлагая каждому Железному воину, осмелившемуся приблизиться, сделать это. Работая вместе, они могли уничтожить любого противника, который надеялся превзойти их. Звуки хруста длинного Когтя и щелканья хлыста Нимерии присоединились к множеству звуков, которые раздавались по всей бухте Айронмена.

Когда первая абордажная группа с "Железного кулака" была почти уничтожена, появилась вторая. Этим руководил молодой человек. Ему было не больше двадцати лет, но его щеки, подбородок и шею покрывала борода. Изображение Кракена было отпечатано на передней части его нагрудника.

Джорах сразу же понял, что это Родрик Грейджой, и узнал его.

Родрик увидел его лишь мгновение спустя. Когда это произошло, он злобно ухмыльнулся и вытащил свой собственный меч. Затем он поднял его в воздух и дал сигнал своей команде атаковать.

Не имея времени прийти в себя после первой абордажной партии, экипаж беспокойно двигался, чтобы защитить себя от этих новых агрессоров.

Джорах не обращал на них внимания. Его интересовал только их капитан.

Медвежий лорд медленно направился к Родрику Грейджою, держа Длинный Коготь в обеих руках. Наследник Железных островов, не переставая ухмыляться, высоко поднял меч. Он насмехался над Джорахом: "иди ко мне, медведь."

Джорах так и сделал. Оказавшись рядом с Родриком, он откинулся назад, словно собираясь рубануть его по боку... а потом нанес удар по ногам молодого человека.

Родрик был застигнут врасплох; он ожидал, что первый удар будет нанесен сверху. Ему удалось вовремя увернуться от удара, но тут же последовал удар в плечо. На этот раз Родрик парировал удар Джораха своим мечом. Затем двое мужчин сцепились в схватке.

Джора Мормонт был по меньшей мере на десять лет и шесть дюймов старше Родрика Грейджоя. Вскоре он обнаружил, что он также был дважды фехтовальщиком. Родрик Грейджой ни в коем случае не был любителем фехтования, но его грубый варварский стиль не шел ни в какое сравнение с дисциплинированным стратегическим подходом Джораха.

Тем не менее Родрик оказался проворнее Джораха. Кроме того, он был самым проворным из них. Он больше уклонялся от ударов, чем отвечал на них. Это с лихвой компенсировало его плохое владение мечом.

Джорах понял, что Родрик пытается измотать его. Он, должно быть, верил, что если будет держать его в напряжении, то измучит Лорда Медвежьего острова. А если нет, то он все равно будет отвлекать Джораха достаточно долго, чтобы они успели разобраться с остальной командой "Лорда Стеффона". Судя по тому, как быстро прибывали абордажные команды, это было вполне возможно.

Поэтому Джорах решил, что эта стычка должна закончиться как можно скорее.

Когда он спарринговал с Родриком, он обратил внимание на ряд полезных отверстий в технике и позе молодого человека. Однако все эти нападения были бы смертельными, и Джорах все еще был полон решимости захватить его живым.

Наконец-то он заметил кое-что, что мог бы использовать в своих интересах, не убивая лордика Кракена. Всякий раз, когда он рубил мечом, он держал его обеими руками. Пальцы его правой руки всегда были обращены к Джораху, когда он приближался к нему. Тщательно рассчитав время и правильный угол атаки, Джорах мог вывести его из строя. Будет нанесен какой-то непоправимый ущерб, но приказ был только взять Родрика живым.

Живой... но не невредимый.

Джорах ждал, что Родрик снова попытается напасть на него. Когда наследник пайка встал в такую позу, Лорд с Медвежьего острова нанес ему исподтишка удар по рукам.

Родрик Грейджой завопил от боли, когда Длинный коготь впился зубами в кожу его правой руки. Он глубоко врезался в его плоть, рассекая мышцы и кости одинаково.

Меч Родрика со звоном упал на землю. Вместе с ним упали три пальца и часть ладони его правой руки. Он упал на колени и схватился за то, что осталось от его правой руки левой, стонал в агонии.

Джорах не дал ему возможности прийти в себя. Он схватил Родрика за плечо, прижал Длинный коготь к его горлу и объявил: "Родрик Грейджой, властью лорда Эддарда Старка из Винтерфелла и короля Роберта Баратеона я арестую вас за преступления, связанные с восстанием против короны."

Родрик все еще испытывал ужасную боль от потери части своей руки, но все сопротивление, казалось, покинуло его. Он тяжело вздохнул и сердито пробормотал: "я... Я сдаюсь."

Вскоре экипажу "Лорда Стеффона" удалось одолеть экипаж "Железного Кулака". Большинство Железнорожденных были преданы мечу, но некоторые предпочли сдаться вместе со своим капитаном.

В течение часа вся армада Родрика была потоплена, захвачена или обращена в бегство. Несколько кораблей Лорда Станниса были потеряны, но это была явная победа со стороны королевской армии. Приветственные крики раздавались по всей колонне, когда уцелевшие корабли Железнорожденных поспешно возвращались на Запад.

После битвы Джорах взял на себя заботу о Родрике Грейджое и других пленниках. Нимерия помогла ему связать их и сопроводить на гауптвахту, а по дороге поздравила с "хорошей работой по усмирению наследника Кракена, милорд."

Затем она улыбнулась ему. Эта ее улыбка сразу бросалась в глаза Джоре. Он был совсем не похож на те, что она ему подарила. Он нашел его теплым, нежным... и немного чувственным.

Это не так уж сильно отличается от того, как раньше Блинда улыбалась мне.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 63 Открыта за 90 лайков!**

В сотне миль к юго-востоку (скорее к юго-востоку, чем к юго-востоку) другой бывший песчаный змей улыбался другому человеку. В данном случае это была Обара Мартелл, улыбающаяся своему жениху, Сандору Клигану из замка Клигана.

Они вдвоем стояли на мостике "леди Джейн", флагмана западного флота. Это был один из многих кораблей, спасенных благодаря предупреждению Лорда Грегора Клигана.

Флагманский корабль был назван в честь покойной леди-матери лорда Тайвина Ланнистера, Джейн из дома Марбранд. Когда она была жива, ее муж Лорд Титос был известен многим как смеющийся Лев. После ее смерти никто больше не мог называть его так. Именно тогда над ним издевались и высмеивали даже его вассалы, называя беззубым Львом.

Никто никогда не осмелится назвать его старшего сына этим именем. У лорда Тайвина были зубы, и любой человек с чувством козла никогда бы не попытался спровоцировать его на их ношение. В последний раз, когда кто-то сделал это... была написана очень зловещая и печально известная песня о том, что Тайвин сделал с ними в ответ.

"Леди Джейн" была частью другой блокады, которая была установлена вдоль северо-западного побережья Фэр-Айла. Сам лорд Тайвин Ланнистер находился на борту, командуя всем флотом с мостика. Он был известен тем, что правил больше страхом, чем дисциплиной, но его блокада была столь же грозной и стойкой, как и у лорда Станниса.

Сандор должен был служить оруженосцем лорда Тайвина и командовать отрядами из дома Клигана из замка Клигана. Именно по этой причине его сопровождала Обара. Хотя она еще не была членом Дома Клиган, но скоро станет им.

Ее присутствие на корабле вызвало множество взглядов и хмурых взглядов, которые она решительно игнорировала.

Смотрите на меня сколько хотите. Это не заставит меня исчезнуть или изменить тот факт, что я здесь.

"Леди Джейн" была полностью укомплектована экипажем и несла на себе полдюжины взводов солдат королевской армии. Большинство из них были выходцами с Запада. Это нисколько не удивило Обару.

Только в своей собственной компании Лев чувствует себя комфортно. Но опять же, "комфортно" может быть слишком сильным словом.

Обару не беспокоил тот факт, что она была одной из немногих на борту, кто не присягал западным землям. В конце концов, если бы она родилась на Западе, ее бы здесь не было. Конечно, она скоро выйдет замуж и уедет в западные земли. К счастью для нее, ее жених был более широким кругозором, чем большинство его соотечественников, и он не хотел растрачивать ее способности впустую. Он видел, как она сражается, и знал, что она обладает превосходным боевым мастерством.

Кроме того, один из шести взводов состоял из вооруженных людей дома Клиган. За последний год Обара очень хорошо познакомилась с каждым из них. Она могла опознать каждого по его имени, лицу, сильным и слабым сторонам. Большинство из них уже считали ее своей госпожой. Обару утешала мысль о том, что если кто-то из солдат на борту "леди Джейн" попытается досаждать ей, они тут же вмешаются. Но только если ситуация выйдет из-под контроля. В конце концов, ни для кого не было секретом, что Обара могла защитить себя так же хорошо, как и любого другого мужчину.

В любом случае, лорд Тайвин Ланнистер не позволит никаким спорам перерасти в ссоры на борту его корабля. Он не терпел никаких глупостей и беспорядков от подчиненных ему подразделений. Имея это в виду, Обаре не придется беспокоиться о каких-либо серьезных "разногласиях", вспыхивающих до тех пор, пока не появится железнорожденный.

Тем не менее, быть так близко к Тайвину Ланнистеру не совсем привлекало ее. Этот человек был ответственен за убийство ее двоюродных братьев. Ее отец принц Оберин рассказал ей, как Сир Эмори Лорч – по приказу Тайвина – убил принцессу Рейнис и принца Эйгона и пытался убить ее тетю Элию. Только благодаря доблестным действиям Лорда Грегора Клигана ее тетя осталась жива.

Если бы принцесса Элия погибла вместе со своими детьми, между западными землями и Дорном могла бы разразиться новая война. Ее выживание предотвратило это, но смерть ее детей значительно ухудшила отношения между этими двумя регионами.

Ее брак с Сандором должен был стать первым из многих шагов в процессе исправления их отношений. Это было главным политическим преимуществом их союза. Как оказалось, очень многие факторы их союза были политическими по своему происхождению. Но излишне говорить, что там действовала не только политика.

Обара все еще сомневалась, действительно ли она любит Сандора, и была более чем уверена, что он еще не любит ее по-настоящему. Тем не менее, никто не мог отрицать, что они оба были совершенно очарованы друг другом. Они научились восхищаться и уважать сильные стороны друг друга, а также принимать и принимать слабости друг друга.

Кроме того, они оба были еще в том возрасте, когда не было ничего необычного в том, чтобы играть с представителями противоположного пола. Они оба любили пошутить, подшутить и пошутить. Они даже любили дразнить друг друга (но только в ласковой манере).

Например, были случаи, когда Сандор называл Обару "принцессой".- Он прекрасно знал, что она терпеть не может, когда к ней обращаются подобным образом, хотя теперь это был ее законный титул по всем законам Семи Королевств. Он называл ее так главным образом потому, что находил ее раздраженную реакцию забавной.

Хотя Обара и была раздражена, она никогда не сердилась на Сандора. Вместо этого она решила придумать ему ласкательное прозвище. В данном случае" ласкательное имя "было довольно подходящим ярлыком; она начала называть его "собака"."

Так уж получилось, что Сандор не возражал против этого прозвища. Если уж на то пошло, он считал это уместным, учитывая герб его дома. Однако Обара не стала называть его "псом" только из-за трех собак, которых он носил на своем камзоле. Она также называла его так потому, что с тех пор, как их помолвка была впервые рассмотрена, он из кожи вон лез, чтобы проводить с ней много времени. Иногда он ходил за ней по пятам, как преданный щенок.

Обара знала, что он не одержим ею и не влюблен в нее; он просто хотел побольше узнать о женщине, которая станет его женой. Она могла понять и понять это желание. Она действительно думала, что это очень мило с его стороны. Но она никогда не говорила ему об этом; по ее опыту, грубые мужчины, такие как Сандор Клиган, не хотели, чтобы их называли "милыми"."

Обара была только первой, кто назвал Сандора "гончей".- Вскоре и другие обитатели замка Клигана стали называть его так же. Однако даже когда они использовали это прозвище, они все равно обращались к Сандору с уважением. Слуги обычно шли с "милордом гончим", а стражники-с "мастером гончим".- Его родители часто меняли имя, которое они дали ему, и имя, которое дала ему Обара. Эллин Клиган так часто называла своего брата "пес", что можно было подумать, будто она забыла его настоящее имя.

В конце концов, почти все, кто жил или работал в цитадели, называли своего будущего хозяина "псом".- Обара была немного удивлена тем, как этот титул стал так быстро популярен. Она еще даже не была частью семьи Клигейнов, а уже успела повлиять на них и их слуг.

Однако, к ее ужасу, некоторые из них также последовали примеру Сандора. Время от времени кто-нибудь обращался к ней "принцесса" или "Ваша Светлость".- На самом деле, Ваша Светлость, она не так уж сильно возражала. Но она была бы очень признательна, если бы никто не говорил с ней так, как будто она была королевой. Даже если она действительно была одной из них тогда, она не была ею большую часть своей жизни.

Собака и сопротивляющаяся Принцесса. Ну и парочка у нас получилась.

Какими бы ни были ее намерения, они будут вместе сражаться в предстоящей битве против Железнорожденных. Лорд Тайвин Ланнистер, возможно, проводил дискриминацию по признаку пола, когда речь шла о выборе его генералов, но даже он не отказывал способным воинам-женщинам в возможности использовать свои навыки. За это Обара была ему очень благодарна.

Незадолго до отплытия лорд Тайвин созвал совещание между высшими командирами своей роты. Обара не присутствовала, так как ей не разрешили этого сделать. Сандору это было позволено, но только потому, что он был оруженосцем Лорда Бобрового утеса. Грегор и Дэйси были там, потому что они были лидерами Легиона Без Знамен.

После встречи Сандор подошел к своей невесте и кратко изложил ей наиболее важные или заслуживающие внимания моменты разговора. В основном это были просто боевые планы или стратегии по созданию и поддержанию блокады. Однако там было несколько... интригующих моментов.

А именно, возник вопрос о том, кто поведет Железнорожденных на эту встречу. Младший брат лорда Бейлона Эурон Грейджой - известный многим как Ворон глаз-возглавит силы вторжения на борту своего "безмолвия".

Даже во времена Лорда Квеллона те, кто жил на западном побережье, боялись Воронова глаза. Его имя было гораздо более печально известно за Узким морем, поскольку его отец никогда официально не запрещал совершать там набеги. Он разграбил и-Ти, Асшай, Иббен, Кохор, Летние острова и даже развалины старой Валирии. Из-за этого он накопил много богатства в своих путешествиях.

Лорд Тайвин Ланнистер полагал, что битва будет короткой, если Эурон Грейджой будет взят достаточно рано. Он дал своим офицерам стимул быстро выполнить эту задачу. Он заявил, что тот, кому удастся захватить или убить "Вороний Глаз", может претендовать на его груз.

Если Сандор и не был полностью поглощен вниманием Обары раньше, то уж точно был, когда говорил об этом. Она была поражена, что лорд Тайвин сделал такое щедрое предложение. Любой другой командующий Королевской армией-кроме лорда Эддарда Старка и, возможно, Лорда Грегора Клигана – завладел бы богатствами вороньего глаза для себя.

Либо Тайвин Ланнистер не настолько суров и жесток, как мне внушили, либо он действительно гадит золотом.

Ни один из этих вариантов не казался очень правдоподобным. На самом деле, последнее почти с большей вероятностью было правдой, чем первое.

В любом случае, Обара надеялась, что у Леди Джейн будет возможность встретить молчание в бою. В то время как бывший песчаный змей лично носил мало золота и драгоценностей, это большое богатство было бы полезно для обеспечения выносливости ее будущего дома. Кроме того, тишина несла в себе вещи гораздо более ценные, чем золото и драгоценности.

Точный размер или состав инвентаря Эурона был неизвестен, но Сандор слышал, что у него есть несколько клинков из валирийской стали. Он рассказал Обаре о мастере-кузнеце из Королевской Гавани, который был обучен обращаться с валирийской сталью. Если ему дать достаточно вещества, он сможет расплавить металл и выковать его заново.

После того, как он сообщил ей об этом , Сандор сказал Обаре, что если им удастся захватить валирийскую сталь на борту "безмолвия", то замок Клигана может иметь свой собственный валирийский стальной меч. Он, вероятно, сделает его длинным мечом или ублюдочным мечом. Но это было еще не все. - Как насчет того, чтобы я подарил тебе Валирийское копье со стальным наконечником в качестве подарка на помолвку?"

На самом деле Обара нашла это предложение весьма привлекательным. Она и так уже была смертельно опасна с копьем. Один из них с острием из валирийской стали мог сделать ее почти непреодолимой.

Сандор упомянул, что у Вороньего глаза было достаточно валирийской стали, чтобы выковать по меньшей мере четыре вида оружия. Он чувствовал, что было бы неправильно, если бы только одна ветвь дома Клиган приобрела такой редкий и драгоценный клинок. Поэтому он хотел, чтобы для его брата был сделан большой меч, а для его невестки-длинный меч или незаконнорожденный меч.

Сандор рассказал, что они с Грегором заключили сделку друг с другом. Если кому-то из них удастся подчинить себе Эурона Грейджоя, они поделятся друг с другом запасами валирийской стали. Дэйси согласилась на это предложение, так что Обара тоже чувствовала, что может так поступить. Она лишь надеялась, что никто не сможет опередить их в битве за Вороний Глаз.

Грегор Клиган и Дэйси Мормонт находились на борту военного корабля "Морской лев", еще одного судна, спасенного от пожара в Ланниспорте. Блокада лорда Тайвина охватила всю северо-западную границу Фэр-Айла. Однако Морской лев был размещен в самом Правом секторе блокады, в то время как Леди Джейн была размещена недалеко от центра. Итак, несколько дюжин кораблей разделяли братьев Клиган. Но никто из них не боялся за безопасность другого. Гора и собака были сильными людьми, и любой, кто говорил иначе, был глупцом.

Как только блокада была снята, Обара провела большую часть своего времени, общаясь с несколькими людьми на борту "леди Джейн", с которыми она была знакома. Поскольку все подразделения из крепости Клигана были там, она и Сандор смогли поговорить с сиром Уоллисом Пеклдоном и другими воинами.

Интересно, что Сир Уоллис был одним из пятидесяти человек, которые были выбраны в качестве метателя для черных мешочков с порохом Грегора. Легионером, которому было поручено присматривать за ним и защищать его, был Гарт Хайтауэр, член внутреннего круга Грегора.

Кроме того, на борту находился младший брат лорда Тайвина, Сир Герион Ланнистер, который также оказался в ближайшем окружении горы. Ходили слухи, что он был более предан Лорду Грегору, чем когда-либо своему брату. Там же находились и двое латников Грегора-Тоббот и Раффорд.

Обара знала, что на борту "леди Джейн" никого не было без разрешения лорда Тайвина. Она недоумевала, почему Тайвин согласился разместить на своем флагмане так много ближайших соратников Грегора. Возможно, он хотел понаблюдать за ними, посмотреть, насколько дисциплинированны они были, когда служили под началом другого командира. Это была всего лишь одна теория. Какими бы ни были его мотивы, у него должны были быть причины держать людей горы рядом с собой.

В любом случае, Обара находила их присутствие несколько успокаивающим. Ее отец и сестра были оба в Сигарде, а полдюжины дорнийцев, сопровождавших ее в западные земли, остались позади. В результате Сандор был самым близким ее родственником на "Леди Джейн". За ним следовали Сир Герион, Гарт, Сир Уоллис и другие люди Клигана. Никто из них не был дорнийцем, но они относились к ней как к своей семье в Моут-Кейлин-энд-Клигейн-Кип.

Обара заметила, что люди на борту "леди Джейн" были чем-то обеспокоены. В этом не было ничего удивительного. Большинство из них никогда прежде не сражались с Железнорожденными, и те, кто не хотел сражаться с ними снова. Она лично не знала, чего ожидать. Насколько ей было известно, на Дорн почти никогда не совершались набеги. Она имела так же мало общего с Железными островами, как Долина-с простором. Она была еще слишком мала, чтобы помнить дни до Квеллона Грейджоя. Тем не менее, она могла представить, что всегда будет помнить предстоящую встречу с Железнорожденными. В конце концов, это будет ее первый настоящий вкус битвы.

Как только блокада была сформирована, Обара задалась вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем железные люди действительно придут. Как оказалось... не так уж и долго.

В отличие от компании в Сигарде, компании в Фэр-Айле не пришлось ждать целых двенадцать часов. Эурон Грейджой оказался гораздо более нетерпеливым, чем его дерзкий племянник. Всего через три часа после того, как корабли лорда Тайвина прибыли на Фэр-Айл, вдалеке было замечено огромное количество вражеских кораблей.

- Всем стоять смирно!- Сурово крикнул лорд Тайвин.

Как только эта команда была повторена вдоль колонны блокады, все двинулись к своим предопределенным постам. На мостике стояла Обара. Сандор тоже был там. Он как раз помогал Лорду Тайвину надеть доспехи.

Это был долгий процесс, но Сандор уже много лет занимался им. Он мог бы надеть броню Тайвина Ланнистера с завязанными глазами (и действительно сделал это). Он даже утверждал, что знает точные размеры своего сюзерена. Обара не знала, радоваться этому или огорчаться.

Сандор был быстр, но эффективен. Ему потребовалось не более девяноста секунд, чтобы одеть Тайвина Ланнистера. Когда он закончил, повелитель Львов был одет с головы до пят в эмалированную тарелку. Его брат Герион и воины Ланнистеров были одеты точно так же.

Что же касается Сандора, то пес носил кольчугу вместе с латными перчатками и поножами из Омаровой стали. Гарт Хайтауэр, Уоллис Пеклдон и большая часть экипажа тоже предпочитали эту разновидность брони.

Обара была одета в свои обычные доспехи из дорнийской кожи. Он не был таким защитным, как металлические доспехи других Семи Королевств, но позволял ей оставаться легкой и проворной. После того, как она украсила наполовину шлем, она подняла свое копье и крепко сжала его обеими руками.

К тому времени, как все были должным образом вооружены и закованы в доспехи, Железные люди оказались значительно ближе, чем когда Тайвин впервые приказал им занять свои позиции.

Со своего места на мостике Обара могла видеть все, что происходило на командной палубе. Она увидела Сира Уоллиса Пеклдона и Гарта Хайтауэра на самом краю сука. Перед сиром Уоллисом лежал запас из двадцати двух черных мешочков с порохом. Никто еще не принес ему факел.

Обара видела самую первую демонстрацию черного пороха в Бобровом утесе. Тогда это поразило ее, и она была уверена, что удивится и сейчас.

Мы устроим этим железнорожденным настоящий "грилендерский" прием.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 64**

Лорд Тайвин не очень-то верил в черный порошок. Служа безумному монарху, который поклонялся дикому огню, он опасался использовать то, что было описано как его сухой эквивалент. Если бы это было его решение, он бы отказался от пороха и положился на группы лучников вместо этого. Но Роберт Баратеон сам разрешил и потребовал применения черного пороха, и даже Тайвин не мог отказать королю.

Во всяком случае, не этому королю.

Так что Тайвин согласился взять на себя семнадцать из пятидесяти отборных метателей Грегора Клигана. Тем не менее, он держал большое количество лучников в резерве. Обара и все остальные едва ли могли возразить. Наличие плана на случай непредвиденных обстоятельств никогда никому не вредило. Кроме того ... лорд Тайвин не любил людей, которые упрямо не соглашались с ним.

Когда Железнорожденные были уже в сотне ярдов, лорд Тайвин отдал команду метателям зажечь свои огни. Герион Ланнистер принес Сир Уоллис Пекледон факел, который Сир Уоллис тут же принял.

Когда Железнорожденные были уже в шестидесяти ярдах, лорд Тайвин приказал метателям приготовиться к первому залпу. При этих словах Сир Уоллис взял первый из своих мешочков.

Когда Железнорожденные были уже менее чем в двадцати ярдах, лорд Тайвин приказал метателям поджечь их сумки. Сир Уоллис осторожно поднес пламя факела к шнурку своей сумки. Даже с высоты более двадцати футов Обара могла видеть, как загорелся фитиль.

Вскоре после этого лорд Тайвин крикнул метателям, чтобы те отпустили его. Сир Уоллис Пеклдон швырнул свой кошель на ближайший корабль. В тот момент, когда он коснулся сука судна Айронборн, он взорвался в облаке дыма, причинив значительный ущерб корпусу и ряду членов экипажа судна. Даже с мостика Обара чувствовала запах горелого угля и серы.

После этого лорд Тайвин приказал метателям использовать оставшиеся мешки с черным порошком по своему усмотрению. Сир Уоллис быстро подчинился этому приказу.

В течение следующих нескольких минут мешки были брошены со всех сторон блокады. Всюду, куда они приземлялись, слышались предсмертные крики и треск ломающегося дерева.

Любой здравомыслящий противник развернул бы свои корабли после четвертой или пятой волны мешков. Железные люди, однако,были очень упрямы. Кроме того, эта армада была лучше оснащена, чем та, что отплыла в Сигард.

В отличие от Родрика Грейджоя, Эурон Грейджой не забыл включить в свои ряды лучников. Он вытащил их после шестой волны черных мешочков с порохом. Довольно скоро небо наполнилось стрелами железных луков. Затем настала очередь роялистов закричать. Десятки из них были востребованы только в первом залпе.

Ни одна из стрел не попала на мостик "леди Джейн". Однако нижняя часть командной палубы находилась в пределах досягаемости. Время от времени Сир Уоллис Пеклдон, Гарт Хайтауэр и все остальные на этом уровне должны были пригибаться, чтобы не попасть под удар.

Лорд Тайвин поспешно вызвал своих собственных лучников в отместку. Вскоре стрелы уже летали взад и вперед между двумя сторонами. Так много всего происходило, что почти никто не успевал прицелиться. Большинству приходилось прибегать к указанию, надрезанию и быстрому освобождению. Этот подход был успешным для некоторых, но неэффективным для большинства.

Даже метатели не могли долго концентрироваться на цели. Но они никогда не выпускали больше мешочка с черным порошком, если не были уверены, что не промахнутся.

Вскоре корабли Железнорожденных дошли до королевской армии, и противник уже держал абордажные отряды наготове. Вскоре Луки сменились клинками, и по всей колонне послышался лязг стали. Несколько железных кораблей попытались прорваться, но блокада была снята.

У берегов Фэр-Айла кипела бурная деятельность, но Обара могла сосредоточиться только на ближайших окрестностях.

Сир Уоллис Пеклдон двигался очень быстро. В течение десяти минут он сумел потопить четыре судна Айронборнов с двадцатью своими сумками.

Вскоре у него остался последний Кошель. Он должен был бы сделать это одним счетом; один единственный мешочек не причинил бы большого вреда.

И тут взгляд Обары упал на некий сосуд. Он был размером с Леди Джейн и гораздо более зловещим. У него была единственная мачта, и массивный черный парус с золотым Кракеном был установлен. Его корпус был окрашен в темно-красный цвет.

Это должно быть молчание.

Мгновение спустя Обара увидела имя корабля, отпечатанное на его борту, и подтвердила свою теорию.

На корме корабля стояла высокая фигура. Прищурившись, Обара разглядела, что у него длинные черные волосы и повязка на левом глазу. На нагруднике его доспехов было отпечатано изображение. Это был красный глаз с черным зрачком под черной Железной короной, поддерживаемой двумя воронами.

Без сомнения, он-Вороний Глаз.

Вороний глаз, казалось, заметил ее; он смотрел прямо на нее. А может быть, он смотрел на лорда Тайвина Ланнистера. Как бы то ни было , он заметил леди Джейн, и тишина надвигалась прямо на флагманский корабль лорда-Льва.

Обара подошла к мостику и крикнула: "Сир Уоллис!"

В ответ начальник стражи замка Клиган обернулся и пристально посмотрел на нее. Как только она завладела его вниманием, то указала в направлении тишины . Сир Уоллис проследил за ее пальцем и увидел на носу своего грозного корабля Эурона Грейджоя. Обара не могла видеть лица Сира Уоллиса, но была уверена, что в этот момент он ухмыляется.

Обара Мартелл наблюдала, как Сир Уоллис Пеклдон поднял свой последний мешочек с черным порошком. Он подождал, пока не увидел белок единственного видимого глаза Эурона Грейджоя. Затем он поджег фитиль в своей сумке. Как только пламя исчезло за горловиной мешка, Сир Уоллис поднял голову и поднял руку в воздух.

Обара ожидала, что он тут же выбросит мешочек. Но он этого не сделал. Казалось, он застыл в своей позе.

Мгновение спустя Сир Уоллис Пеклдон рухнул на спину. К своему ужасу, Обара поняла, что из его горла торчит стрела. Сир Уоллис был сбит лучником с другого корабля.

Мешочек с черным порошком все еще горел. Он медленно выкатился из руки Сира Уоллиса. Гарт Хайтауэр поспешно подошел, чтобы поднять его и выбросить. Ему удалось поднять его с земли, но прежде чем он успел выбросить мешочек за борт или выбросить в другое место, его содержимое соприкоснулось с пылающей веревкой.

Обара отвернулась еще до того, как раздался взрыв. Когда он наконец появился, она ожидала услышать крик или вопль, сопровождающие его. Но она не услышала ничего подобного, даже вскрика потрясения.'

Примерно через десять секунд Обара заставила себя снова посмотреть на ветку. Часть мачты была снесена, а крепостные валы немного расшатались. В передней части палубы вспыхнул небольшой пожар. Несколько членов экипажа нырнули в укрытие, но Джерион Ланнистер храбро пробрался сквозь облако дыма.

Еще до того, как дым рассеялся, Обара могла предсказать, что сир Герион найдет. И действительно, она увидела Сира Гарта Хайтауэра, лежащего на спине. Хотя его тело было каким-то образом неповрежденным, оно было лишено всех признаков жизни. Сир Герион энергично встряхнул его, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию, но ничего не добился.

Так вот, "Леди Джейн" потеряла двух человек из своей команды. К сожалению, это было наименьшей из забот выжившего экипажа. Тишина была уже почти над ними.

Тайвин Ланнистер казался невозмутимым. Он стоически заявил: "возьми свою сталь!"

При этих словах Обара подняла свое копье, и Сандор выхватил свой незаконнорожденный меч. Герион Ланнистер, Раффорд, Тоббот и все остальные тоже обнажили свое оружие ближнего боя. Лорд Тайвин достал свой длинный меч, но Обара сомневалась, что он действительно собирался им воспользоваться. Тайвин Ланнистер был превосходным фехтовальщиком, и его никогда нельзя было назвать трусом, но в бою он считал себя наиболее полезным в стороне, руководя действиями своих подчиненных.

Не прошло и двадцати секунд, как до Леди Джейн дошло молчание . Первая абордажная группа уже собиралась пересечь границу. Ее возглавит сам Эурон Грейджой.

-Что прикажете, милорд?- Спросил Сандор.

Лорд Тайвин не сводил глаз с грозной галеры Железнорожденных и ее столь же грозного капитана. Без малейшего намека на эмоции он тихо пробормотал: "пролей их кровь."

Обара Мартелл, Сандор Клиган и все остальные, кроме личной охраны лорда Тайвина, находившиеся на мостике, сразу же направились к суку. Вскоре после этого они встретились с приближающимися воинами Эурона Грейджоя.

Обара слышала, что тишину нарушают только немые люди. По-видимому, это был не жалкий слух; никто из людей Эурона не издал ни одного боевого клича. Впрочем, как и сам Вороний Глаз.

Один из самых первых пансионеров тут же отправился за Обарой. Он замахнулся огромной булавой на ее голову, и она вовремя уклонилась от удара. Он снова замахнулся на ее грудь, но она отскочила назад. Когда он поднял свое оружие для третьего хода, она ткнула копьем вверх. Она пронзила нижнюю часть его подбородка и вошла так глубоко, что кончик ее снова оказался на макушке. Обара вытащила свое копье, когда немой рухнул на землю.

Неподалеку Сандор одновременно вступал в бой еще с двумя абордажниками. Один размахивал тяжелым боевым топором, другой-шипастой дубинкой. Они оба нанесли несколько ударов по голове Сандора. Сандор был одним из немногих людей с обеих сторон, которые не носили никакой защиты для его головы. Обара знала, что он никогда не любил шлемы, но она знала, что он прекрасно справится и без них.

Действительно, увернувшись и отразив атаки двух своих противников в течение тридцати секунд, он нанес удар по горлу одного из них с шипастой дубинкой. Этот немой выронил свою дубинку, и его руки потянулись к шее, когда из нее потекла кровь. Когда он истекал кровью, его напарник полоснул Сандора по груди. Сандор пригнулся, а когда снова поднялся, то вонзил свой меч в грудь второго противника. Этот немой упал на колени, когда его внутренности начали вытекать из живота. Он испустил последний вздох еще до того, как его голова коснулась палубы.

Обара не знала, как долго продолжалось сражение. Казалось, прошли часы. На самом деле, это были всего лишь минуты. Эта стычка показалась обаре весьма забавной. К сожалению, не каждый член экипажа "леди Джейн" справлялся так же хорошо, как она и Сандор. У экипажа "безмолвия" тоже была своя доля способных бойцов. Сам Эурон Грейджой сумел в одиночку уложить пятерых жителей Запада.

В какой-то момент Герион Ланнистер вступил в единоборство с Эуроном Грейджоем. Обара смогла мельком увидеть их встречу. Оба мужчины были невероятно быстры. Да так быстро, что Обара с трудом различала, чей клинок принадлежал Гериону, а какой-Эурону, и какое-то время никто с обеих сторон не осмеливался вмешаться, опасаясь быть убитым.

После пяти минут непрерывной интенсивной фехтовальной игры их поединок подошел к своему завершению. Все закончилось в пользу Эурона, когда его меч нацелился в левую руку Гериона. Воин-Лев закричал от боли, когда клинок его врага пронзил его перчатку. Сталь глубоко, почти до кости, пронзила его предплечье. Эурон чуть не оторвал ему руку.

Вороний Глаз вытащил свой клинок и приготовился ударить снова. Обара Мартелл и Сандор Клиган бросились ему на помощь. Сандор выставил свой меч между Эуроном и Герионом, в мгновение ока отразив удар. Капитан "безмолвия" зарычал от досады, что ему отказали в убийстве, но тут же переключил свое внимание на нового противника.

- Обара, отведи Гериона в безопасное место!- Сказал Сандор своей суженой, не сводя глаз с Эурона Грейджоя.

Она кивнула и помогла Сиру Гериону подняться с земли. Она обняла его за плечи здоровой рукой и увела с места происшествия. К счастью, ни один из ее врагов не пытался приблизиться к этому месту. Но и никто из ее союзников тоже не знал. Она посмотрела на воина Льва и спросила его: "Ты в порядке, Герион?"

Он слабо повернулся, чтобы посмотреть на нее, слегка усмехнулся и пробормотал: "Д-да. С-спасибо, Обара."

Она улыбнулась в ответ и заявила: "в любое время."

Из-за ее спины Обара могла различить звуки удара стали о сталь. Эурон Грейджой начал новую дуэль. На этот раз он был с Сандором. Как только Герион оказался в безопасности, Обара повернулась, чтобы посмотреть на столкновение между ее женихом и его страшным врагом.

Пес был намного моложе ворона, но выше и сильнее его. Эурон, похоже, был лучшим фехтовальщиком, но Сандор обладал более разнообразным набором навыков. Обару это не удивило.

За последний год Обара научила его нескольким традиционным дорнийским приемам. По-видимому, Сандор оттачивал свои навыки, исходя из этих процедур. Несколько раз они давали ему возможность одержать верх над Эуроном. Он прочесывал то, чему научила его Обара, с помощью учения своего брата, по существу используя два разных стиля борьбы одновременно. Это делало его действия совершенно непредсказуемыми, к его (и Обары) восторгу и раздражению Эурона.

На третьей минуте драки Сандору удалось загнать Эурона в передний угол сука. Вороний Глаз понял, что ему больше некуда идти, но он не собирался проигрывать этот поединок. Он злобно рубанул Сандора по лицу. Сандор уклонился от удара и ловко провел контратаку по запястьям своих противников. Он только коснулся рукояти оружия Эурона, но сила удара была так велика, что он потерял ее из рук. Его меч выбили из рук, и он полетел за борт. Он с легким всплеском провалился под воду.

Теперь Сандор поймал в ловушку Эурона Грейджоя, безоружного и беззащитного. Обара не смогла сдержать улыбку.

- Сдавайся, - горячо посоветовал ему Сандор, приставив острие меча к горлу Эурона, - или я отправлю тебя к твоему Утонувшему Богу."

На мгновение показалось, что вороний глаз действительно собирается сдаться. Затем его взгляд упал на что-то, и он ухмыльнулся. Обара была смущена ... а потом увидела это.

Маленький огонек, вырвавшийся из последней сумки Сира Уоллиса Пеклдона, все еще пылал. Он не стал больше, но учитывая, сколько огнеопасных обломков было вокруг него, он не будет выходить в ближайшее время, либо. Он продолжал испускать тепло и свет около сука леди Джейн . Это было меньше чем в пяти футах от мачты, где сейчас находились Сандор и Эурон.

Эурон Грейджой медленно поднял руки и произнес обманчиво спокойным голосом: - Я сдаюсь."

Сандор медленно опустил свой меч и кивнул головой. Он взял Эурона за плечо и жестом пригласил его следовать за собой. Эурон так и сделал, но пока он шел, его взгляд скользнул к костру на вершине сука.

Обара вскочила с места рядом с Герионом и закричала: "Сандор, смотри!-"

Прежде чем она успела закончить, Эурон просунул ноги между ног Сандора и подставил ему подножку. Наследник крепости Клигана потерял равновесие и упал на живот. Он приземлился прямо у костра, его голова была меньше чем в футе от него.

Эурон быстро опустился на колени рядом с Сандором, обхватил его голову обеими руками и подтолкнул к костру. Лицо Сандора оказалось в прямом контакте с пламенем.

Звук, который исходил изо рта Сандора, был практически нечеловеческим. Это не был ни крик, ни вопль, ни визг. Это было похоже на крик дракона, пытаемого самым ужасным способом. Конечно, огонь не причинял вреда драконам. То же самое нельзя было сказать о людях. Или гончие.

Поначалу Обара только с ужасом смотрела, как Эурон Грейджой прижимает голову ее жениха к огню. Ей показалось, что она чувствует запах его жарящейся плоти. Запах его не слишком отличался от запаха оленины, жарящейся на вертеле. Эта мысль только заставила ее почувствовать себя еще более неловко.

Она наконец вернулась к реальности, когда Сир Герион Ланнистер закричал на нее: "Обара, сделай что-нибудь!"

Услышав это, Обара Мартелл прочистила голову, снова взяла копье и направилась к Эурону Грейджою.

К ее неудовольствию, между ними встал еще один немой Эурона. Она попыталась обойти его, но куда бы она ни пошла, он умудрялся прыгать перед ней. Все остальные были все еще заняты своими мыслями, так что Обара была вынуждена оттолкнуть его.

В конце концов, ей не пришлось спасать Сандора. Ему удалось спастись самому. Даже когда его охватила невыразимая боль, он не забыл, что все еще носит сталь. Его незаконнорожденный меч выпал из рук, но кинжал все еще был заткнут за пояс.

Огромным усилием воли Сандор поднес левую руку к рукояти кинжала и вытащил его из ножен. Левым глазом он посмотрел вверх и увидел прямо над собой голову Эурона. Он вскинул руку, издал кровожадный вопль и резко поднял ее вверх.

Кинжал полностью погрузился в горло Эурона. Садистская усмешка на его лице быстро сменилась изумленной гримасой. Он тут же выпустил голову Сандора из своих объятий. Пес вытащил кинжал и снова ударил ворону в глаз. На этот раз Эурон отшатнулся назад и упал на бок.

У Сандора едва хватило сил вытащить голову из огня. Как только он оказался на безопасном расстоянии от тлеющих углей, его руки безжизненно упали вдоль тела.

К тому времени Обара уже устранила своего противника. Вынув наконечник копья из груди немого, она бросилась к Сандору и перевернула его на спину. Правая сторона его лица была гораздо краснее левой.

Обара быстро сняла шлем и прижалась ухом к груди Сандора. Его сердце все еще билось, но он уже потерял сознание. Обара отчаянно трясла его, надеясь вопреки всему, что это вернет его в сознание.

Она грубо похлопала его по рукам и взволнованно сказала: "Сандор? Шандор. Сандор!"

Через минуту она почувствовала чью-то руку на своем плече. Она обернулась с поднятым копьем, но владельцем руки был только Тоббот. Он испуганно попятился и сказал ей: "я не хотел причинить вам вреда, Миледи. Я только хотел спросить, не нужна ли вам помощь."

Какого хуя ты думаешь?!

Обару раздражала избыточность этого вопроса, но она сдержалась, чтобы не потерять самообладание. Она опустила копье и произнесла как можно спокойнее: - да, да, пожалуйста. Сандор сильно пострадал. Сейчас ему нужен Мейстер."

Тоббот кивнул в знак согласия и двинулся на помощь младшему брату своего господина. Раффорд сладкий быстро подошел, чтобы помочь ему. Работая вместе, они вдвоем вынесли раненого Сандора Клигана с командной палубы в медицинский отсек.

Сражение на борту "леди Джейн" быстро подходило к концу. После смерти их капитана экипаж "безмолвия", казалось, потерял всякую уверенность в себе. Вскоре они были побеждены. Большинство из них были преданы мечу, остальных заковали в кандалы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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

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

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

**Глава 65**

Лорд Тайвин Ланнистер приказал группе своих людей подняться на борт "безмолвия" и взять под контроль галеру. Если выжившие члены экипажа окажут сопротивление, их казнят. Если они сдадутся, их закуют в цепи и запрут в каюте.

Тайвин дал своим людям четкие инструкции, чтобы они ничего не захватили в грузовом отсеке. Он видел, как Сандор одержал победу над Эуроном Грейджоем, и заявил, что теперь содержание этого безмолвия является исключительной собственностью дома Клиган.

В обычной ситуации Обара была бы довольна. Она и Сандор надеялись получить опеку над тайниками молчания. Но после всего, через что прошел ее жених, чтобы заработать это сокровище, она задавалась вопросом, действительно ли оно того стоило.

Менее чем через час после того, как тишина была нарушена подразделениями лорда Тайвина, остальная часть армады Железнорожденных была расформирована. Более половины их кораблей удалось отступить; остальные были потоплены или захвачены кораблями блокады.

Морское сражение у берегов Фэр-Айла было еще одной победой королевской армии, но их потери были более чем в три раза больше, чем при Сигарде. Лорда Тайвина, казалось, ничуть не смутил более длинный список жертв. Он не только ожидал большего сражения от Эурона Грейджоя, но и был довольно бесстрастен, когда дело касалось его войск.

Обару не удивило, что лорда Тайвина не беспокоили его потери, но она была возмущена его безразличием к тому, что случилось с его собственным оруженосцем. Особенно с тех пор, как упомянутый Сквайр спас своего младшего брата от потери конечности (или того хуже).

Всякий раз, когда Тайвин смотрел в ее сторону, Обара сохраняла нейтральное выражение лица. Но за его спиной она сердито усмехнулась.

Если Сандор умрет, ты присоединишься к нему, Лев.

Она была очень серьезна в этом обвинении. Она прекрасно понимала, что убийство лорда Тайвина повлечет за собой ее собственную смерть и разрушит отношения Дорна с западными землями, но Обаре было все равно. Единственной причиной, по которой Сандор оказался на борту "леди Джейн", был его сеньор, и Тайвин Ланнистер послал его в бой. Но сам лорд Тайвин даже не принимал непосредственного участия в сражении.

Обара не могла видеть Сандора, пока мейстеры ухаживали за ним. Они даже не давали ей отчета о состоянии его здоровья. Чтобы отвлечься (и не бояться худшего), Обара занялась изучением грузового отсека "безмолвия". Она обнаружила, что здесь достаточно богатства, чтобы процветать даже самому бедному дому в Вестеросе. Золото, драгоценные камни и другие ценные безделушки были в изобилии.

Обара задумалась, кому же эти предметы принадлежали раньше. Учитывая репутацию Эурона Грейджоя, большинство бывших владельцев, скорее всего, были мертвы. Некоторые из них, вероятно, все еще были живы. Если так, то самым правильным было бы вернуть им украденные вещи. Тем не менее, эти люди были на другом конце света, между портом Иббен и Асшаем тенью. Расходы на возвращение утраченного имущества могли бы значительно перевесить стоимость самого имущества.

Интересно, есть ли это достаточное оправдание для удержания всего этого.

Большинство лордов в Семи королевствах так бы и подумали. Некоторые из них, такие как Станнис Баратеон и Эддард Старк, могли бы назвать это ленью или эгоизмом. Но даже при этом, по праву завоевания, все на борту "безмолвия" принадлежало дому Клиган.

Обе ветви дома Клиган. Такова была договоренность.

Обара целый час рылась в огромных грудах сокровищ. Ей удалось найти большой тайник с Валирийскими стальными кинжалами. Должно быть, их было несколько десятков. Их было достаточно, чтобы вооружить весь экипаж "безмолвия".

Там определенно достаточно для наконечника копья, длинного меча, ублюдочного меча и большого меча.

По крайней мере, в этом она могла найти некоторое утешение.

Когда Обара наконец вернулась на мостик молчания и снова поднялась на борт "леди Джейн", она заметила, что неподалеку бросил якорь еще один корабль. Она обнаружила, что это был Морской лев.

Между двумя кораблями был протянут трап, чтобы люди, находившиеся на борту обоих кораблей, могли безопасно пройти между ними. После того как трап был закреплен, несколько пассажиров "морского льва" перешли на борт "леди Джейн". Первыми на борт поднялись Грегор Клиган и Дэйси Мормонт.

Обара осторожно приблизился к горе и своей жене. Когда они увидели ее, она слегка поклонилась им, и они поклонились в ответ. Она быстро оглядела их. Их доспехи были помяты в некоторых местах и пропитаны кровью в других, но они казались невредимыми. Корпус "морского льва" был изрешечен стрелами, но в остальном он не пострадал.

-Ну и как все прошло?- С любопытством спросила Обара.

-Нам удалось потопить" золотую бурю", корабль Аэрона Грейджоя, - весело сообщил ей Дейси.

-Он полчаса плавал в воде, прежде чем мы его выловили, - рассказывал Грегор, слегка усмехаясь, - а теперь покоится в карцере" морского льва"."

- Мило, - прокомментировала Обара.

После короткой паузы Дэйси спросила: "А как же ты? С вашей стороны произошло что-нибудь интересное?"

Сначала Обара колебалась. Она не знала, как сообщить ему о случившемся. Но ее спокойствия было бы достаточно, чтобы понять: что-то не так.

В конечном счете она начала со слов: "мы понесли некоторые потери. Главные из них-Сир Уоллис Пекледон и Гарт Хайтауэр."

Грегор и Дэйси, казалось, были встревожены этим. Обара могла понять почему. Сир Уоллис был главным оруженосцем замка Клигана с тех пор, как гора стала его наследницей. С тех пор как она приехала в Уэстерленд, Обара полюбила этого рыцаря средних лет. Дейси никогда по-настоящему не встречала Сира Уоллиса, но она будет оплакивать его только потому, что это сделает ее муж.

Гарт Хайтауэр, с другой стороны, был бы должным образом оплакан как Грегором, так и Дейси. был одним из высших офицеров легиона без знамени. И не только это-он служил в Тайном совете Грегора. Тот же совет, в котором участвовал и отец Обары. Принц Оберин очень хорошо отзывался о Гарте Хайтауэре. Это само по себе уже кое о чем говорило: в те дни между Ричменом и дорнийцем было мало настоящих дружеских отношений.

- Однако ... - продолжила Обара, надеясь придать беседе более позитивный оттенок, - есть и хорошие новости. Эурон Грейджой мертв."

Дэйси и Грегор, казалось, повеселели при этих словах. Житель Медвежьего острова спросил: "Кто же его убил?"

- Сандор удостоился такой чести, - сообщила им Обара, и в ее голосе отчетливо слышалась гордость.

Грегор и Дэйси Клиган были еще более воодушевлены этой новостью. Гора заявила: "Так, значит...?"

Обара кивнула и перевела взгляд на соседнюю галеру с черным парусом. Когда они повернулись к тишине, она произнесла: "этот корабль и все, что на нем, теперь принадлежит Сандору. "

- Что-нибудь хорошее?- Риторически спросил Дэйси.

-Немного золота и драгоценных камней тут и там, - лукаво ответила Обара, - и прекрасный ассортимент кинжалов из валирийской стали."

При этих словах двое ее высоких спутников поспешно повернулись к ней.

- А сколько их было?- С любопытством спросил Грегор.

- Хватит, - только и сказала Обара в ответ.

Одного этого слова было достаточно, чтобы ответить на настоящий вопрос, стоявший в голове горы. Он расплылся в широкой улыбке и пробормотал: "я лучше поздравлю и поблагодарю Сандора, когда увижу его в следующий раз."

Обара мягко кивнул головой, стараясь не хмуриться.

Затем Дэйси оглядел палубу и спросил: "Где Сандор?"

Обара очень боялась этого вопроса, но понимала, что избежать его невозможно.

В конце концов, они должны узнать.

- Он... ну ... он... - неуверенно начала она, глядя в сторону.

По паузе в ее речи и намеренному избеганию зрительного контакта Грегор и Дейси догадались, что что-то было не так.

- Обара?- Грегор поманил ее к себе.

Наконец, Обара Мартелл вздохнула и мрачно сказала им: "следуйте за мной."

Затем она отвела их под командную палубу "леди Джейн" и повела в медицинский отсек. Добравшись туда, она легонько постучала в дверь.

К этому моменту судовой Мейстер уже закончил лечение раненых. Он подошел к двери и приоткрыл ее ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. - Ну и что?"

-Я здесь, чтобы увидеть Сандора Клигана, - заметила Обара Мартелл.

-Он не в том состоянии, чтобы принимать гостей, Миледи, - сообщил ей Мейстер.

-Даже его брат?- Резко возразил Грегор Клиган, входя в поле зрения мейстера.

При виде массивного Повелителя рва Кейлин Мейстер передумал. Он медленно открыл дверь и отступил в сторону. Он тихо пробормотал: "очень хорошо. Но, пожалуйста, воздержитесь от каких-либо громких звуков. Он и многие другие до сих пор восстанавливаются."

Обара, Грегор и Дэйси тихо вошли в лазарет. Все кровати – и некоторые места на полу-были заняты. Относительно немногие тела были накрыты простынями. Остальные все еще дышали и двигались.

Большинство жертв были ранены мечом или стрелами, и их лечили. Среди них был и Герион Ланнистер; он сидел на кровати, держа левую руку на перевязи. Он улыбнулся своим спутникам, когда они вошли; они улыбнулись в ответ.

-С тобой все в порядке?- Спросил Грегор своего самого верного легионера.

- Я в полном порядке, - заверил его Герион, - и все благодаря собаке."

Грегор усмехнулся в ответ. Из всех людей, которые слышали ласкательное прозвище Обары для ее жениха, Грегор Клиган, казалось, присоединился к ней больше всех. На самом деле, судя по его поведению, можно было подумать, что он... ожидал, что Сандор получит это прозвище. Обара не могла объяснить этого, но, с другой стороны, ей было все равно.

Затем Герион слегка нахмурился и указал на другой конец комнаты. Он провозгласил: "Сандор там."

Обара, Грегор и Дэйси обернулись и увидели Сандора Клигана на кровати в углу. Он лежал, откинувшись на подушки, и почти не шевелился. Правая половина его лица была сильно перевязана.

- О, нет... нет, нет, нет, - напряженно пробормотал Грегор, широко раскрыв глаза от шока. Он бросился к кровати Сандора и опустился на колени рядом с ним:"

Обара и Дэйси быстро подошли к горе и встали рядом с кроватью его брата. Дэйси успокаивающе положила руку на плечо мужа. Она положила другую руку на левую руку своего доброго брата.

Обара села прямо перед кроватью Сандора. Его открытый левый глаз был открыт, и каждые несколько секунд он моргал. Хотя он все еще был практически неподвижен, по крайней мере, теперь он проснулся.

- Этого не должно было случиться, - твердо пробормотал Грегор.

Это заявление озадачило Обару, но первым заговорил Дэйси. Она спросила своего мужа: "что же не должно было случиться, любовь моя?"

Грегор ответил не сразу. Вместо этого он уставился на стену, словно тщательно обдумывая свой ответ. Через минуту он сказал жене: "Я обещал отцу, что буду охранять его."

Именно тогда Сандор наконец заговорил. Он сосредоточил свой взгляд на брате и тихо сказал: "Это не твоя вина, Грегор. Вы были на другом корабле в другой части блокады. Ты бы ничего не смог сделать."

Обара почувствовала, как на нее накатывают волны облегчения. Ее нареченный вновь обрел дар речи, и теперь он говорил Точно так же, как и раньше.

-Как ты себя чувствуешь?- Озабоченно спросил Дэйси.

-Я не чувствую правой половины своего лица,-сообщил Сандор своей невестке.-оно как будто расплавилось."

- Растаял?- Повторил Грегор, словно само произнесение этого слова было проклятием.

- Вороний Глаз бросил его лицо в огненную яму, - сообщил Герион Ланнистер с другого конца комнаты. Судя по выражению лица Грегора, он был в ужасе.

-Но это не помешало мету всадить ему в горло мой кинжал, - хрипло пробормотал Сандор, - дважды."

Обара и Дэйси улыбнулись в ответ, но Грегор сохранил свое испуганное выражение лица.

- Грег?- Спросил Сандор, заметив встревоженный взгляд брата, - Что случилось?"

Грегор ничего не ответил. Не оглядываясь, он позвал: "Мейстер?"

В этот момент Мейстер появился в ногах кровати Сандора и произнес: "Да, милорд?"

- Сними повязки с моего брата, - приказал ему Грегор, - я хочу осмотреть его рану."

Обара, Дэйси и Сандор были встревожены тем, как требовательно прозвучал его голос. Мейстер казался безразличным, но он сказал сурово: "я должен протестовать, сэр. Его рана все еще заживает."

-А теперь, - процедил сквозь зубы Грегор, - ты можешь завернуть их обратно позже."

При этих словах Мейстер вздохнул и уступил: "как прикажете."

Грегор, Дэйси и Обара отошли в сторону, чтобы Мейстер мог опуститься на колени рядом с наследником замка Клигана. Он медленно расстегнул и размотал повязку, закрывавшую лицо Сандора. Когда он закончил, то отступил в сторону, чтобы остальные могли видеть повреждения.

Повреждения оказались даже хуже, чем предполагала Обара.

Правая половина лица Сандора выглядела нелепо. Все, что было между его бровью и губой, обуглилось. Кожа почернела, как будто он был мертв. Ноздри у него были гораздо тоньше. Его веко слегка опустилось, закрывая глаз. Клочок его волос был выжжен дотла.

На мгновение Обаре захотелось закричать. Ей пришлось прикусить язык, чтобы остановиться. Она посмотрела на других своих спутников. Дэйси казалась такой же потрясенной, как и она. Но Грегор ... Грегор был совершенно подавлен. Он продолжал шептать отрицательно: "Нет, нет, нет, нет, нет!"

Его слов и выражения лица было достаточно, чтобы насторожить Сандора. Собака повернулась к мейстеру и напряженно залаяла: "Дай мне зеркало."

Мейстер медленно и нерешительно повиновался, но все же подчинился. Он взял со стола маленькое зеркало и поднес его своему самому высокому пациенту. Он протянул ему предмет, и Сандор быстро взял его в руки.

Сандор медленно поднес зеркало к его лицу. Когда он увидел то, что видели другие, он был ошеломлен.

- О Боги ... - пробормотал он, разглядывая себя.

Обаре хотелось сказать ему что-нибудь утешительное, но какие слова могли бы утешить человека, потерявшего почти половину лица в огне?

После неприятного молчания Сандор перевел взгляд с зеркала на человека, который ему его подарил. Он с надеждой пробормотал: "Мейстер ... пожалуйста, скажи мне, что с этим можно сделать. Что-то. Что-нибудь."

Мейстер вздохнул и признался: "Я не дал ране загноиться, и я могу облегчить всю твою боль. Но я боюсь, что повреждение вашей лицевой ткани необратимо. Вы будете носить этот шрам до конца своей жизни, милорд."

- О, нет. Вы не можете быть серьезным.

Несколько мгновений Сандор просто смотрел на мейстера, как будто не слышал этих слов. Потом он среагировал. Он нахмурился и швырнул зеркало в противоположную стену. Когда она разлетелась на десятки крошечных осколков, Сандор издал яростный рев.

- Милорд, пожалуйста, - взмолился Мейстер, - другие пациенты пытаются уснуть."

- ДА ПОШЕЛ ТЫ!- Сандор сердито сплюнул, - их раны заживут! По-твоему, мой не будет!"

-Если бы я мог залечить твою рану, то сделал бы это, - настаивал Мейстер, - но я не могу. Никто из моего ордена не может."

-И ты говоришь мне, что я должна просто жить с этим?!- Сердито бросил Сандор.

-Да, ты должен."

Тут заговорил уже не Мейстер, а Обара. Сандор, Мейстер и все остальные повернулись, чтобы посмотреть на бывшую песчаную змею. Она наклонилась ближе к своему суженому и заявила: "Сандор, ты не должен вымещать свой гнев на Мейстере. Это не его вина. Она тоже не твоя. Единственный человек, которого ты можешь винить, теперь мертв. Убит твоей рукой."

- Я знаю, - тихо пробормотал Сандор. Он немного успокоился, но его голос все еще был полон напряжения: "но что скажут другие люди, когда увидят это?"

-Для тебя не должно иметь значения, что они говорят, - возразила Обара, - кроме того, ты получил этот шрам, защищая свою страну от враждебных захватчиков. Они будут уважать тебя за это."

-Но они все равно будут считать меня уродом, - возразил Сандор.

- Нет, они этого не сделают, - возразила Обара.

-Как ты можешь быть в этом уверен?- Спросил ее Сандор.

-Потому что ты не урод, - заявила Обара, - и если кто-то осмелится назвать тебя таковым, я заставлю их пожалеть о своих словах."

Сандор, казалось, был захвачен этим врасплох. -Ты... ты это сделаешь?"

Обара твердо кивнула головой и заявила: "мне все равно, даже если у тебя навсегда остались шрамы. Гори или не Гори, но мы с тобой все еще помолвлены. Я твердо намерен обменяться с вами клятвами в сентябре. Чтобы отговорить меня от этого, потребуется нечто гораздо большее, чем просто уродство."

Сандор молчал, но в хорошем смысле этого слова. Как будто она дала ему ту уверенность в себе, которую он потерял. Грегор и Дэйси, казалось, тоже чувствовали себя намного лучше.

Обара знала, что пройдет еще много времени, прежде чем они смогут полностью справиться с травмой Сандора, но, по крайней мере, они прошли стадию отрицания. Конечно, будет и горе, но оно пройдет.

Может быть, со временем Сандор начнет лелеять свой шрам.

В этот момент Сандор приподнялся, обхватил левой рукой щеку Обары и нежно притянул ее к себе. Он легонько поцеловал ее в губы.

Несколько раз до войны они целовались наедине. Эти поцелуи всегда были игривыми. Этот человек был подпитан исключительно страстью. Таким образом, Обара находила его гораздо более приятным.

Более того, к огромному удивлению (и восторгу) Обары, поцелуй Сандора не так уж сильно отличался от того, что было до его шрама. Его губы были такими же мягкими, кожа такой же гладкой, а дыхание таким же приятным. Если уж на то пошло ... его поцелуй был еще приятнее. Это было что-то особенное.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Fanfik-Igra-Prestolov-Velikaya-gora/

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/)**