**Ранобэ:**  Монарх Вечной Ночи

**Описание:** Монарх Вечной Ночи – это фэнтези новелла в сеттинге, напоминающем стимпанк. В ней имеются также элементы западного фэнтези – вампиры, оборотни и арахниды. Это тёмная и взрослая новелла, включающая в себя замысловатый сюжет, сосредоточенный вокруг крупномасштабных войн и политики. Она значительно отличается от традиционных wuxia-новелл тем, что имеет быстрое развитие сюжета, частый экшен и практически нулевое количество филлеров.
История начинается на свалке континента Вечной Ночи вместе с нашим протагонистом, брошенным ребенком, и следует за главным героем, когда он выживает в жестоком, со спартанскими условиями, военном лагере, и в конечном итоге получает своё место в качестве гордой элиты войск Империи. Но потом с ним случится нечто, что навсегда изменит его жизнь и поставит под сомнение все его убеждения, заставив по-новому посмотреть на то, что его раньше учили ненавидеть. Несовершенный человек, мы будем следовать за ним по мере того, как он становится сильнее и как боец, и как личность, обретая новых союзников и врагов на своем пути. Но куда приведет его эта тропа – это мы узнаем в процессе.
История начинается фактически со второго тома, и в последствии продолжает увеличивать темп. Первый том – это по сути долгий пролог.
\_\_\_\_\_
WARNING
У нескольких самых первых глав может быть временами не очень хороший перевод, когда найдём время, отредактируем :)
\_\_\_\_\_
Спойлеры дальше нашего перевода в комментариях запрещены.
\_\_\_\_\_
Наша группа вк, где есть информация по всем проектам и скидкам: https://vk.com/eastwindiscoming
Смотрите также наши другие переводы:
Буря Звёздной Войны / Tempest of the Stellar War
Буря Вооружений / Tempest of the Battlefield
Охота Демонического короля на свою жену / The Demonic King Chases His Wife

**Кол-во глав:** 1001-1051

**Том 8 Глава 182 – Первая истина**

Холодная ночь прошла в весьма странном виде: Цянь Е сидел, скрестив ноги, а Куанлань, повернувшись к нему спиной, прижималась к его груди. Тяньцин напротив свернулась калачиком рядом с юношей, как маленький котенок.

Предполагалось, что Куанлань будет полностью сосредоточена на циркуляции жизненной энергии – это поможет Цянь Е с нагрузкой. Однако девушке всё время казалось, что за ней кто-то наблюдает. Это повергло её сердце в хаос, отчего больше всего на свете ей захотелось одеться и убежать. Несмотря на эти мысли, тело думало иначе: оно побуждало юную мисс прижаться к Цянь Е так сильно, как только она сможет. Ядро крови мерцало подобно горячему солнцу в холодной ночи, излучая жизненную силу и формируя маленький рай в этом пустом мире.

Куанлань знала, что колебания её настроения только утомят Цянь Е. На самом деле, оба они вместе боролись с этим миром за исключением, разве что, первой ночи, когда девушка была без сознания.

При мысли об этом Куанлань почувствовала легкий укол в сердце. Однако пара глаз упорно оценивала каждую часть её тела, не упуская ни малейшей детали. Даже в такую холодную ночь Куанлань так нервничала, что у нее на лбу выступил пот.

В этот момент Цянь Е крепче обнял девушку за талию, показывая, что она должна расслабиться. Ещё не наступила полночь, а чрезмерное напряжение только истощит силы – оставшаяся половина ночи в таком случае ударит по ним гораздо жестче.

Куанлань чувствовала, как её лицо горит. К счастью, было темно, а юноша сидел позади. Иначе юной мисс пришлось бы зарыться от стыда в землю и больше никогда оттуда не выходить.

Куанлань, находясь на грани потери рассудка, наконец, больше не смогла этого выносить. Она хотела было схватить голову Тяньцин и сдвинуть её в сторону, но кто же знал, что внешне холодная мисс Цзи ответит укусом в руку? Барьер изначальной силы был разрушен, а пронзительная боль почти вырвалась в виде крика. Никогда девушка не могла предположить, что её соперница окажется столь безжалостной. Если бы не спокойствие, взращиваемое в себе годами, Куанлань могла бы и попасться на эту удочку.

С ней шутки были так же плохи: поток ледяной энергии вырвался из пальцев девушки и достиг горла Тяньцин. Мало того, что эта энергия меча была чрезвычайно сильна, так ещё на улице стояла холодная полночь. Рот Тяньцин изнутри сразу же оледенел. Куанлань воспользовалась этой возможностью, чтобы убрать свою руку, в то время как пострадавшая выдохнула облачко морозного воздуха и продолжила спать.

Цянь Е оставался совершенно спокоен, словно ни о чем и не знал, но внутри он весьма удивлялся происходящему. В своём поддразнивании эти две юных мисс ничуть не сдерживались – любой другой эксперт на их месте окажется либо искалеченным, либо мертвым. Даже в этот момент Цянь Е понятия не имел, шутят они или действуют со всей серьезностью.

Как бы то ни было, ночь наконец кончилась без происшествий.

Солнце ещё не взошло, но Куанлань, несмотря на свою слабость, покинула объятия Цянь Е и оделась под покровом темноты. Тяньцин, напротив, бесцеремонно оставалась рядом с юношей и даже слегка похрапывала.

Она бессознательно переменила позу и ещё крепче обвилась вокруг ноги Цянь Е. Юноша было обернулся, чтобы проверить её состояние, но тут же вздрогнул: в данный момент лицо Тяньцин больше не излучало эфемерного чувства и казалось до удивления настоящим. На первый взгляд, она не была умопомрачительной красавицей, но определенно стоила второго взгляда. Честно говоря, Тяньцин и Куанлань друг от друга не отставали – каждая из них обладала своими особыми качествами и во много раз превосходила красоток светского мира.

Что удивило Цянь Е, так это то, что её нынешнее лицо было идентично тому, когда они впервые встретились. Только теперь Цянь Е вспомнил, как девушка в тот момент выглядела. Всё предыдущие попытки запомнить её внешность, казавшуюся фальшивой, оканчивались пробелами в памяти.

Тяньцин действительно раскрыла юноше свою истинную внешность во время их первой встречи. Она использовала могущественное тайное искусство, чтобы похоронить свой образ в его сердце – тот пробудится однажды, если их свяжут судьбы, но останется навечно скрытым, если нет.

Возможно, именно благодаря прозрениям, и лучшему пониманию тканей мира, а также их недавним взаимодействиям Цянь Е смог случайно наткнуться на это воспоминание. Думая обо всём этом, юноша про себя вздохнул.

Когда наступил рассвет и первые лучи солнца упали на лагерь, Тяньцин потерла глаза и села:

– Что случилось? Почему прошлой ночью было так холодно? Я даже почувствовала, как у меня заболели зубы.

К этому моменту Куанлань уже была полностью одета. Вместе с одеждой к ней вернулось её обычное холодное поведение. Услышав эти слова, она усмехнулась:

– Прошлая ночь действительно была неладной – какое-то насекомое взяло и сильно укусило меня за руку.

Тяньцин удивленно спросила:

– Неужели? Ты уверена, что тебе это не приснилось? Я действительно хорошо поспала, но мне снилось то, что я определённо не должна была видеть. Хочешь послушать?

– Нет! – даже столь холодная дева, как Куанлань, не могла спокойно отреагировать на подобное заявление.

Тяньцин добавила:

– Ах, да. Я немного беспокойно веду себя по ночам, особенно когда вижу сны. Вы, ребята, должны быть готовы на случай, если я случайно до чего-нибудь да дотронусь.

Сердце Куанлань екнуло. Затем, словно вспомнив что-то, она посмотрела на соперницу, скрежеща зубами. Та, сузив глазки, оглянулась, не сдерживая злорадство ни в малейшей степени.

Так называемое “касание” таковым не являлось. Люди на их уровне познания боевых искусств могли небрежно исполнять сложнейшие движения, и требовалась для этого всего одна мысль. Тяньцин, например, может подтолкнуть Цянь Е во время холодной ночи, тем самым “скрепив” меж двумя своими спутниками узы. И это был не просто домысел. Куанлань видела выражение Тяньцин и точно знала, о чем та думает.

Её неприкрыто провоцировали, но Куанлань ничего не оставалось, кроме как терпеть.

Она глубоко вдохнула, успокаиваясь и готовясь уступить, как вдруг что-то заметила:

– Тяньцин, твое лицо?

– Разве ты не говорила, что я должна показать свою истинную внешность? Во всяком случае, здесь больше никого нет. Да и изначальную силу на это искусство тратить особо не хочется.

На лице Куанлань была одновременно написана радость и беспокойство:

– Я слышала, что если твоё лицо…

– Ты слышала неправильно, – оборвала её Тяньцин.

Пока две девушки спорили неподалеку, Цянь Е был занят тем, что использовал Книгу Тьмы для пополнения потраченной энергии крови. Немного восстановив силы, юноша отошёл и посмотрел на далекие горы и реки. Его разум был охвачен неконтролируемым отчаянием и гневом.

Этот мир был полон злобы.

Неужели все должны были сгибаться под давлением и отбрасывать всякие моральные устои только выживания ради?

– Вы сегодня действуете сами по себе, но будьте осторожны. Я хочу прогуляться один, – с этими словами Цянь Е выскочил из лагеря и, даже не оглянувшись, умчался прочь, как облако дыма.

Тяньцин и Куанлань ошеломлённо смотрели ему вслед:

– И что с ним такое?

Куанлань сердито ответила:

– Откуда мне знать-то?

– Но разве вы уже не очень близки?

– Нас вынудили обстоятельства, и мы никогда не пересекали последнюю черту.

Тяньцин кивнул:

– Действительно, черта не была пересечена.

Куанлань безумно вскрикнула. Она схватила Тяньцин, ревя:

– Откуда ты знаешь?!

– На тебе же ничего не было! Естественно, я всё видела, – тут Тяньцин словно прозрела: – Ах, я поняла! Вы так долго мялись и уже собирались сделать это вчера вечером, а я для вас двоих стала помехой, не так ли?

На этот раз Куанлань больше не могла терпеть. Она крепче сжала хватку, яростно шипя:

– Похоже, мне стоит задушить тебя до смерти!

– Спасите меня! – громко воскликнула Тяньцин.

– Чего ты вопишь? Хочешь привлечь всех туземцев?

– Ну и что? Разве мы уже не убили всех сильных? – невозмутимо сказала Тяньцин.

Куанлань поставила соперницу на землю и сердито сказала:

– Не забывай, что ты сама выпила целый кувшин вина прошлой ночью! Что, если ты их сюда действительно приманишь? У нас и без этого хватает проблем.

Тяньцин прищурилась:

– Все в порядке, у меня есть секретное искусство, способное подавить действие вина на пару дней.

Куанлань, однако, не собиралась обманываться сказанным:

– Это лишь временная мера. Полный эффект принятого рано или поздно проявится, и что тогда ты будешь делать?

– Если не будет другого выхода, мне просто придется одолжить на некоторое время твоего мужчину. Ты ведь не будешь смотреть, как я умираю, правда?

Куанлань густо покраснела:

– Чепуха! У меня нет мужчины!

– Неужели? Тогда почему у тебя был такой ужасный вид, когда я пила вино?

– Тяньцин, тебя действительно стоит задушить до смерти!

Некоторое время они препирались, но вскоре успокоились и посмотрели друг на друга. Их лица выражали одно и то же беспокойство: куда делся Цянь Е?

Первым нарушила молчание Куанлань:

– Почему бы нам не обследовать лес и не попытаться что-нибудь найти?

Тяньцин покачала головой:

– Нет, у нас ещё есть еда, так что давай не будем рисковать, создавая ещё больше проблем. Мы должны воспользоваться этой возможностью для культивации. Чем сильнее будешь ты, тем легче будет ему.

Куанлань пристально посмотрела на неё:

– Скажи мне уже правду: ты выпила так много вина, с тобой всё будет в порядке?

Тяньцин рассмеялась:

– Естественно! Я же говорила тебе, что у меня есть способ подавить эффект!

Куанлань фыркнула:

– Если бы это секретное искусство было настолько полезным, ты бы передала его нам раньше. Ты бы ни за что не стала держать такое средство при себе.

Улыбка на лице Тяньцин медленно рассеялась:

– Теперь, когда мы здесь, слишком многое находится вне нашего контроля. Ты права, это тайное искусство может только подавить эффекты на некоторое время. Когда оно перестанет работать, действие алкоголя проявится ещё с большей интенсивностью. В тот момент, если ты не позволишь мне одолжить твоего мужчину… Возможно, мне придется покончить с собой, пока моя голова ясна.

Куанлань чувствовала, как сжимается её сердце:

– Хватит так говорить! Не волнуйся, Цянь Е не будет смотреть, как ты умираешь.

Тяньцин прошептала:

– Я знаю, что он этого не станет, но… это так несправедливо.

Куанлань потеряла дар речи. К чему тут такое недовольство?

Отбросив всю показную придирчивость, Тяньцин была вынуждена признать, что Цянь Е лучший кандидат. Только вот этот парень был настолько глуп и упрям, что в его сердце была только одна женщина. Там не было места для других.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 183 – Вина**

Время шло медленно. Тяньцин и Куанлань сидели лицом друг к другу, но ни одна из них не была в настроении для общения. Обе девушки смотрели, как небо из светлого становится серым, намекая о скором приближении ночи. Никто не произнёс ни слова, поскольку они обе были погружены в свои собственные мысли.

Когда ночь медленно подкралась к ним, девушки уловили слабый источник шума, быстро приближающийся к ним.

Обменявшись взглядами, они разделились и подошли к естественной каменной стене вокруг лагеря, скрыв свои ауры. Звук всё приближался и приближался, наконец, показав выскочившую из леса и стрелой понесшуюся к лагерю фигуру.

Куанлань не могла скрыть своей радости по поводу возвращения Цянь Е, но Тяньцин прервала её. Затем она указала вперед и скрытно двинулась вниз с горы.

Зрение Куанлань было не настолько плохим, чтобы она не могла понять, в чем проблема – Цянь Е двигался слишком медленно. По сравнению с обычными экспертами он, конечно, шел весьма быстро под действием десятикратной силы тяжести. Однако мощное тело юноши давало ему столь огромное преимущество в этом мире, что по скорости он даже Куанлань начал превосходить. Как он мог бежать столь медленно?

Куанлань, чувствуя бешено бьющееся сердце в груди, подняла изначальный пистолет и прицелилась за Цянь Е.

К счастью, погони не наблюдалось. Словно почувствовав приближение Тяньцин, Цянь Е быстро оглянулся, но продолжал бежать к лагерю. Девушка в свою очередь кружила вокруг, готовясь прикрыть спину.

Оказавшись внутри лагеря, Цянь Е пошатнулся и, скорее всего, упал бы, если бы Куанлань не поймала его:

– Что случилось?

Юноша тяжело вздохнул, как рыба, выброшенная на берег, и только спустя какое-то время пришел в себя. Он слабо махнул ей рукой, говоря:

– Я в порядке, просто немного устал.

– Куда ты так убежал?

Куанлань не понаслышке знала, насколько ужасающи были возможности организма Цянь Е, и потому была сильно удивлена. Могло даже показаться, что он никогда и не устает, какая бы ни была нагрузка. Как же далеко он тогда зашел, чтобы довести себя до столь жалкого состояния?

– Без понятия, но я кое-что нашел.

Цянь Е выудил маленькую коробочку и осторожно открыл её, обнажая шесть белых фруктов!

Тяньцин потрясенно воскликнула:

– Ты нашел другое племя аборигенов?

Цянь Е кивнул.

– Это невозможно. Я потратила полдня на поиски, но не вышла за границы территории того каменного замка.

– Значит, нужно было бежать дальше, – рассмеялся Цянь Е.

Шесть белых фруктов означали ещё три пережитых холодные ночи. Это должно было стать поводом для праздника, но атмосфера в лагере была не такой уж и радостной. Цянь Е закрыл глаза в явном изнеможении, в то время как двое юных мисс также не чувствовали себя особенно воодушевленно.

Тяньцин внимательно осмотрела белые плоды и обнаружила, что те отличались от прошлых: на их поверхности была отсутствовавшая ранее слабая красная линия. Одного запаха этих фруктов хватало, чтобы кровоток ускорился, а тело наполнилось странным ощущением. Несомненно, эти белые плоды были намного сильнее, чем полученные ею ранее.

Было весьма очевидно, что чем крепче священный плод туземцев, тем больше будет число его охранников. Кроме того, в более крупных племенах аборигенов и сильных особей найдётся побольше.

Тяньцин взглянула на Цянь Е и, протянув руку, расстегнула его рубашку.

Там, на животе, виднелась рана размером с кулак, глубиной до самых внутренностей. Плоть и органы были покрыты слоем серого вещества, мешавшего ране восстанавливаться. В дополнение к этой серьёзной травме по всему телу юноши было разбросано целое множество не желавших затягиваться травм, простирающихся вплоть до костей. Только благодаря крайне высокой крепкости скелета Цянь Е удары не смогли сломать ему ребра.

Тяньцин прикусила губу, её взгляд наполнился холодом:

– Ты с ума сошел?

– Конечно же нет.

– Ты бросился к фруктам, несмотря на большое число туземцев, а затем побежал обратно. Думаешь, ты герой? Думаешь, ты такой замечательный? Небось, решил, что сделал всё для себя возможное, да? Неужели мы обе настолько тебе противны, что ты скорее отдашь свою жизнь, чем прикоснешься к нам?

Слова девушки держали Цянь Е в безмолвии, пока, наконец, в её легких не закончился воздух. Куанлань ничего не говорила и просто молча наблюдала за происходящим, но это также давило на него.

Беспомощный, юноша попытался объясниться:

– Тяньцин, я совершенно не собирался умирать. Да, дикари многочисленны, но все ещё находятся в пределах моих возможностей. Это не может рассматриваться как отказ от жизни.

Лицо Тяньцин окончательно оледенело:

– Хочешь сказать, что ты сильнее меня?

Цянь Е хотел было возразить, но после некоторого раздумья все же кивнул.

Тяньцин свирепо на него уставилась:

– Запомни эти слова. Как только мы выберемся из Великого Вихря, будем сражаться всерьёз. Это будет битва насмерть и никому из нас не будет позволено бежать.

С этими словами Тяньцин бросила в руку Цянь Е изящный маленький кинжал.

Взгляд Куанлань стал весьма странным:

– Тяньцин, ты действительно пойдёшь на это?

– Ну конечно! Не нравится мне этот тип!

Куанлань покачала головой:

– Не жалей об этом потом.

– А почему я должна? Думаешь, я проиграю?

Губы Цянь Е слегка шевельнулись. Он хотел сказать, что она действительно проиграет, но быстро понял, что не может сказать этого вслух, иначе юная мисс может взять и напасть на него прямо на месте.

Сейчас Цянь Е был ранен, а его изначальная сила была полностью истощена. Если он ей проиграет, то в этом не будет ничего страшного, так как юноша не очень заботился о престиже среди друзей. Он просто беспокоился, что действие вина заставит её потерять контроль, если она потратит слишком много изначальной силы.

Куанлань оттащила Тяньцин назад:

– Пусть приходит в себя. Эффективность наших искусств уменьшится, если мы будем тянуть время.

Тяньцин пристально посмотрела на Цянь Е:

– Ты ещё легко отделался.

В руках девушки появился шприц, и она резко вонзила его в шею Цянь Е, пока тот не обращал внимания, а затем столь же быстро вытолкнула его содержимое. Объем лекарства внутри был весьма немаленьким, а сила в её руке безжалостной. Мгновенно на шее Цянь Е появилась опухоль, заставившая его поморщиться от боли. Однако мощное тело юноши смогло полностью поглотить лекарство буквально за несколько секунд.

Цянь Е знал, что она ему мстит, и поэтому не возражал.

После завершения инъекции она раздавила шприц в руке. Затем из её ладони вырвалась вспышка огня, превратившая останки препарата в пепел. Её движения были быстрыми, но Куанлань всё же заметила эмблему на шприце, и взгляд её дрогнул.

Как только лекарство попало в его организм, Цянь Е почувствовал, словно всё его тело окунули в горящее масло: препарат сразу же активизировал обмен веществ в тканях его тела, повысив тем самым его регенеративные способности в несколько десятков раз. В следующее мгновение каждый мускул тела юноши начал посылать сигналы голода – все они жаждали больше энергии и питательных веществ.

Из лагеря донесся глухой бой боевого барабана, и этот звук заставил сердца обеих дам биться с ним в унисон. Они уставились на юношу, зная, что этот так называемый “бой барабана” был звуком биения ядра крови Цянь Е.

Последнее теперь билось в десятки раз быстрее, чем обычно. Оно совершало сотни ударов за минуту, накачивая непрерывный поток крови золотого пламени во все части тела. Та должна была быстро утолить жажду плоти, но голод оказался подавлен лишь на очень малую долю. Тело продолжало требовать питательных веществ из ядра крови.

Половина крови золотого пламени Цянь Е была израсходована в мгновение ока. Накопленная эссенция крови теперь пришла в действие и преобразовывалась темно-золотую энергию. Однако, несмотря на это, удовлетворить потребности организма не получалось. Потому ядро крови работало всё быстрее и быстрее, непрерывно ускоряя процесс. Пускай полученная кровь золотого пламени и не была столь же чистой, как раньше, она, по крайней мере, была способна удовлетворить потребности тела.

Вскоре половина запасов эссенции крови была израсходована, но тело было еще далеко от сытости. Словно чувствуя опасность, Книга Тьмы открылась, выплеснув в ядро поток эссенции крови. Хранившаяся в книге кровь уже подверглась некоторой очистке и поэтому сразу пошла на ускорение производственного процесса ядра крови.

Через несколько мгновений Книга Тьмы, будучи также истощенной, исчезла в глубинах ядра крови. В момент её закрытия Цянь Е почувствовал, что в книге, кажется, появились две новые страницы, но сейчас времени на их разглядывание не было.

В этот момент он был истощен как в плане энергии крови, так и в плане запасов эссенции. Теперь ядро крови больше не смогло удовлетворить спрос, отчего количество крови золотого пламени постепенно начало уменьшаться. Внезапная идея пришла в голову Цянь Е, стоило ему инстинктивно вспомнить о своей изначальной силе рассвета.

С единственной мыслью его тело обратило свое внимание на хранящиеся внутри изначальные вихри.

Те тихо завращались, но затем начали быстро ускоряться по требованию воли. Нити алого золота струились из вихрей, освещая каждую частичку его тела.

Рассвет Венеры давал совсем иные ощущения: свет с огнём выжигали большие участки мышечных тканей только для того, чтобы те отросли заново, полные энергии и более сильные чем раньше. Тщательное наблюдение показало бы, что эти ткани содержат в себе бесчисленные кристаллические гранулы, подобные тому, как хранился Рассвет Венеры в изначальных вихрях.

Под заревом изначальной силы рассвета большие полосы новой ткани начали заменять старую. Если раньше тело юноши можно было сравнить с мощной грудой стали, то сейчас оно стало сравнимо с отполированным драгоценным камнем.

Всесторонняя перестройка его тела привела к более сильной способности поглощать изначальную силу. Пять вихрей изливали ровный поток сияния, но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить внезапное увеличение потребления.

Внезапный треск эхом отозвался в воздухе – это барьер шестого вихря раскололся, не выдержав давления.

Когда стена была разрушена, шестой вихрь вскоре обрел форму и начал резонировать с остальными пятью. Углубленное Искусство Возмездия начало циркуляцию само по себе, поглощая изначальную силу из пустоты.

В какой-то момент над головой Цянь Е появилось пятно свинцовых облаков, вскоре превратившееся в стометровое завихрение. Кружащиеся облака мерцали кровавыми вспышками молний, сопровождаемых блуждающими темными полосами разорванного пространства.

В лагере поднялась буря, поднявшая в небо палатку, навес и деревянные ящики.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 184 – Ступенька в царство божественных воителей**

Тяньцин и Куанлань двинулись на предельной скорости, стремясь к ящикам с огнестрельным оружием и продовольствием. Что же касается остального, тут уже ничего не поделать.

Собрав припасы, они нашли себе по уголку, в котором можно было спрятаться от ветра и наблюдать за Цянь Е.

Клочья изначальной силы танцевали среди бушующих ветров. Подобно невидимым клинкам они вырезали глубокие борозды в каменистой почве лагеря. У девушек не оставалось другого выбора, кроме как активировать барьеры изначальной силы, иначе их одежда и доспехи оказались бы разрезаны пустотными ветрами. А ведь в этом проклятом месте невозможно было заменить испорченную одежду!

Свирепые ветры образовали вихрь, растянувшийся до самых клубящихся облаков в поднебесье. Вспышки кроваво-красных молний мерцали вдоль его стен, словно намекая о приближении конца света.

К счастью, буря продлилась недолго. Спустя какое-то время вихрь утих и клубящиеся облака постепенно рассеялись. Разрывы пространства в небе также неохотно исчезли.

Когда Цянь Е открыл глаза, в глубине его зрачков вспыхнули кровавые вспышки молний – всё естество юноши было до краев наполнено и чуть ли не истекало изначальной силой. Свежепреобразованное тело кипело от неистовой мощи, непрестанно зудя в болезненном неудобстве. Всё, чего юноша сейчас хотел, так это разбить что-нибудь, дать выход этому чувству.

Однако, стоило Цянь Е открыть глаза, как перед ним предстала сцена кровавой бойни. Две девушки вообще прятались где-то вдалеке, наблюдая за ним, словно за каким-то монстром.

– Что случилось? – озадаченно спросил Цянь Е.

– Опять ты за своё! Ты разрушил наш дом! – Куанлань хотела было продолжить обвинять Цянь Е, но Тяньцин удержала её и затем спросила:

– Цянь Е, ты ведь только что был занят культивацией?

Юноша кивнул:

– Инъекция твоего препарата пробудила все мышцы моего тела и образовала новый изначальной вихрь. Мне пришлось некоторое время поработать, чтобы пополнить свою изначальную силу.

– И что это за искусство культивации такое? – спросила Тяньцин.

Этот вопрос касался самых сокровенных тайн Цянь Е, но он не стал колебаться с ответом:

– Искусство Возмездия.

Неожиданно для себя Тяньцин не очень удивилась сказанному. Она на мгновение задумалась, прежде чем снова спросить:

– Ты не почувствовал сейчас ничего ненормального?

– Да нет, всё как раньше. Я ощутил изначальную силу пустоты и затем направил её в своё тело для поглощения, – юноша на мгновение задумался и продолжил: – Если и можно что-то отметить, так это то, что область, которую я могу ощутить, немного выросла.

– Насколько велика твоя обычная область восприятия? – Тяньцин не отставала со своими вопросами, да и Куанлань тоже казалась весьма заинтересованной.

– Около ста метров.

– Ты можешь чувствовать и контролировать изначальную силу пустоты в этих пределах?

Цянь Е кивнул:

– Но сейчас вокруг её было столь много, что я сумел поглотить лишь малый объем – большая часть в конечном итоге ушла впустую.

Это была несравнимая душевная боль для обычных адептов – им требовалась весьма большая удача, чтобы поглотить хотя бы небольшое количество изначальной силы пустоты. Цянь Е, с другой стороны, мог собрать всю окружающую изначальную силу в вихрь. Услышь об этом простые эксперты, сразу же закипели бы от ненависти и набросились на наглеца.

Однако Тяньцин интересовало совсем другое:

– Цянь Е, когда ты направляешь изначальную силу пустоты, можешь ли ты направить ее куда-нибудь еще, кроме своего собственного тела?

Юноша мысленно вернулся к процессу использования Углубленного Искусства Возмездия, прежде чем кивнуть:

– Может, и смогу, но точность будет так себе. Количество изначальной силы пустоты огромно, и я могу контролировать лишь небольшую его часть. Скорее всего, на текущем этапе большего добиться не получится.

Человеческий разум был ограничен в своих возможностях. Без практики особых искусств сосредоточиться на слишком многих вещах было невозможно. К тому же столь особенные тайные искусства были чрезвычайно трудны в освоении, и только самые важные наследники аристократических семей имели к ним доступ. Цзынин смог выкрасть Древний Манускрипт Дома Сун из кланового хранилища, но не тайное искусство, связанное с концентрацией. Потому Цянь Е понимал, что сам был ещё очень далек от мастерства в этом отношении.

Однако Тяньцин и Куанлань выглядели удивленными. Последняя скрыла свое смущение кашлем, говоря:

– Цянь Е, способность чувствовать и контролировать изначальную силу в окружающей среде – это признак божественного воителя. И хотя некоторые люди способны достичь этого до достижения необходимого ранга, только божественные воители способные превысить диапазон в сто метров. Возможно, тебе сейчас и не хватает техники, но по возможностям ты определенно уже дотянулся до уровня божественного воителя.

Тяньцин подхватила:

– Многие божественные воители могут вызвать бурю одной атакой – их мощь охватывает стометровую область в одно мгновение. На самом деле, далеко не факт, что объем изначальной силы, которую они могут контролировать, будет больше твоего. Просто у них есть особая техника и искусство. Некоторые, например, могут контролировать только одну частицу изначальной силы, но эта одна крупинка будет воздействовать на десять, а затем и на сто метров. Это и придает их атакам внушительный вид и вселяет трепет. Однако правда в том, что они даже слабее в этом, чем ты.

Услышав это, Цянь Е будто зажег в себе искру. Описываемый принцип походил на греблю в воде: само движение оказывало влияние лишь на небольшую площадь, но рябь от него могла разойтись на куда большую дистанцию.

Увидев юношу в раздумьях, Тяньцин сказала:

– Такие искусства нетрудно найти. Почти каждая семья, некогда породившая божественного воителя, будет иметь парочку. После того, как мы покинем это место, я могу для тебя собрать несколько штук. Наверное, они и будут уступать искусствам Дома Чжао, но будут всё же не столь плохи.

Цянь Е благодарно кивнул.

Его пребывание в клане Чжао было коротким, да и во время бытия на Пустотном Континенте он также был далек от ранга божественного воителя. Клан, естественно, не станет передавать ему подобные искусства в подобных обстоятельствах. Все крупные кланы и семьи имели четко установленные правила о том, когда и что кому делать и, в особенности, передавать – такое не нарушается. Поэтому Цянь Е до сих пор понятия не имел, как прорваться на ранг божественного воителя и что делать потом.

Тяньцин сказала:

– Ладно, хватит. Время для нас чрезвычайно важно, поэтому иди и займись практикой. Мне нужно переговорить с Куанлань, а ты не смей подслушивать!

Кивнув, Цянь Е сосредоточился и приступил к очищению. Новообразованный вихрь был полон изначальной силы пустоты, которую необходимо было медленно преобразовать в Рассвет Венеры. Только тогда вихрь станет устойчивым.

До полуночи ещё оставалось какое-то время. Тяньцин и Куанлань начали организовывать то, что осталось от их лагеря, все это время шепчась меж друг другом.

– Неужели Искусство Возмездия настолько сильно? – Куанлань всё ещё не могла поверить в сказанное.

– Кто знает? Строго говоря, только три человека в истории полностью преуспели в его культивации: Великий Предок, Боевой Предок и Боевой Монарх. Я слышала однажды, как дедушка говорил, что Искусство Возмездия заключает в себе мощь небес и земли и что оно является одним из самых могущественных искусств в мире. Но дело в том, что только лишь Великий Предок достиг в нем совершенства. Боевой Предок освоил его немного хуже, а Боевой Монарх и того подавно.

Куанлань пораженно спросила:

– Оно настолько мощное?

– Да, дедушка говорил, что Великий Предок – самый талантливый человек в нашей истории. Он изобрел бесчисленное множество невообразимых тайных искусств и в одиночку заложил тысячелетний фундамент для Империи. Однако по какой-то причине никому больше не удавалось развить эти мощные искусства до их пика. Принц Зеленое Солнце имел наибольшие шансы для раскрытия потенциала Искусства Возмездия в нынешней династии, но, к сожалению, на начальном этапе отступил и переключился на искусство своего клана.

Куанлань, какое-то время подумавши, сказала:

– Судя по силе, проявленной Цянь Е, он наверняка достиг этого начального уровня. Только не говори мне, что Искусство Возмездия требует родословной вампира?! К тому же, судя по содержанию искусства, зайти с ним хоть сколько-либо далеко будет почти невозможно.

Тяньцин указала вверх, шепча:

– Осторожней, а то они услышат.

– Кто они?

– Кто знает? Эти ублюдки гадальщики просто обожают подслушивать чужие разговоры. Если ты случайно произнесёшь слова, которые они больше всего хотят услышать, можешь неосознанно сформировать с ними связь, отчего они поймут, чем ты занимаешься.

Куанлань была потрясена до глубины души. Она успокоилась только после того, как вспомнила о двух предыдущих днях и поняла, что почти не разговаривала в те моменты, когда её не было видно. После первого приступа паники она угрюмо прорычала:

– И в какой же школе искусство прорицания столь наглое? Я уничтожу их, как только отсюда выберусь!

– Нетрудно догадаться. Просто подумай, чьи искусства предсказания достаточно сильны, чтобы подглядывать за тобой и в то же время кто достаточно хорошо понимает тебя? Кто-то, способный избежать внимания твоей сестры и тебя самой.

Этого намека было достаточно, чтобы подтвердить подозрения девушки. Куанлань, звуча подобно расколотому льду, буква за буквой произнесла имя:

– Сун Цзынин!

– Ты сама это сказала, не я.

Куанлань фыркнула:

– Ну и что с того, что он теперь о мне знает? Тот факт, что я преподам ему урок, как только выберусь из Великого Вихря, это не изменит!

Тяньцин невинно моргнула:

– Почему бы тебе не рассказать об этом сестре? С её навыками, я уверен, она сможет сделать так, что Цзынин больше никогда не захочет совать к нам свой нос.

– Хорошая идея, – сразу же согласилась Куанлань.

Тяньцин пристально посмотрела на живот соперницы и прошептала ей на ухо:

– Разве твоя сестра не рассказывала тебе об этом?

Холод резко слетел с лица Куанлань, и оно быстро покрылось краской. Девушка протянула руку, готовясь задушить Тяньцин.

Последняя, однако, далеко отбежала – она ни за что просто так не попадётся в ловушку.

\* \* \*

Большая орда имперских боевых кораблей собралась за пределами Звука Прибоя, по-видимому, готовясь штурмовать город. Армия Вечной Ночи в городе состояла только из нескольких батальонов арахнидов и вампиров. С точки зрения военной мощи те лишь немного превосходили силы, находящиеся под контролем седьмого юного мастера.

Сун Цзынин стоял на палубе своего корабля, мягко помахивая своим веером и ожидая, пока корабли окончат собираться в строй – несколько суден всё ещё были в пути. На самом деле, эти корабли принадлежали различным державам и семьям нейтральных земель, отчего мощь их соответствовала исключительно местному уровню – они были стары, немощны и почти беспомощны в битве.

Теперь, по крайней мере на бумаге, обе стороны были равны – лучший момент для начала большого сражения. Цзынин взял к себе эти слабые посудины, потому что хотел, чтобы местные силы стали свидетелями его могущества. В любом случае, в битве они толком и не пригодятся. От них что и требуется, как тихо сидеть и наблюдать со стороны.

Уже начиная чувствовать себя счастливым, Цзынин внезапно почувствовал себя так, словно кто-то вылил ему на голову ведро ледяной воды. Сильный холод проник в кости юноши и почти заморозил его!

Его складной веер со стуком упал на землю.

Стража и главы аристократических семей вокруг него столпились, беспокоясь о состоянии юного мастера. Цзынин, однако, был не в настроении сохранять свое беззаботное отношение. Его лицо лишилось всяких красок, а руки не переставая дрожали. Единственное, о чем он мог думать, так это о том, откуда исходит эта ужасная угроза.

Но даже самый талантливый в искусстве прорицания юноша не имел об этом ни малейшего понятия.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 185 – Битва плоти и размножения**

Спустя неизвестное время Цянь Е проснулся от глубокого сна и медленно отозвал своё искусство культивации. Теперь в новом изначальном вихре сновал оттенок алого золота. И хотя свечение его было чрезвычайно слабым, как у толики крови в большой ванне, потребуется всего несколько месяцев, чтобы наполнить её до краев.

Древний Манускрипт Дома Сун в Великом Вихре работал гораздо эффективнее, что многократно облегчало процесс культивации. Цянь Е даже начало местами казаться, что весь мир медленно вращается вокруг него – черпание силы с небес и земли облегчало использование Глав Света и Таинства. И поскольку сам он также подробнее начал знакомиться с этим процессом, юноше стало возможно позаимствовать ещё больше сил окружающего мира.

Но сейчас было не время продолжать культивацию. Цянь Е проверил время и обнаружил, что уже почти полночь – пора было начать помогать двум дамам. И хотя сейчас у них были белые плоды, их едва хватало на ночь. Девушкам, если они хотели сэкономить силы, потребуется помощь извне.

В этот момент Тяньцин и Куанлань молча медитировали. Цянь Е бегло осмотрел их и с облегчением обнаружил, что их жизненные силы были всё ещё весьма активны.

Близилась полночь, и последние несколько дней Куанлань именно в это время сдавалась и опиралась на поддержку Цянь Е. Однако сегодня ей удалось продержаться особенно долго. Тяньцин же владела бесчисленными тайными искусствами, настолько сильными, что она чувствовала себя прекрасно даже после того, как выпила вино из белых фруктов. Цянь Е никогда не мог видеть сквозь этого монстра, поэтому он просто оставил её в покое.

Юноша терпеливо ждал добрых четверть часа, прежде чем девушки очнулись от своего занятия культивацией. После обмена взглядами Тяньцин сказала:

– Как и ожидалось, некоторые искусства культивации работают в Великом Вихре быстрее. Словно ранее существовавших пределов теперь просто нет, и наши таланты здесь выросли ещё на голову.

Куанлань подхватила:

– Искусство, которое я практикую, получило такой же эффект. Похоже, наши семьи готовились к этому дню заранее.

Тяньцин на некоторое время задумалась и сказала:

– Однако, если я верно помню, ускорение культивации в Великом Вихре никогда не было столь очевидно. Может ли быть так, что более глубокие части дают больший эффект?

– Может быть. Теперь я припоминаю, что в имперском клане были записи о холодной ночи. Но воздействие, описанное там, и близко не столь же сильно, как сейчас. Значит, мы не так уж далеко от центра этого мира.

Девушки ещё немного поговорили, прежде чем взять по белому фрукту. Затем, под защитой ядра крови Цянь Е они пережили холодную ночь без каких-либо инцидентов.

На рассвете юноша собрал лагерь и увёл девушек с места ночлега. Группа вошла в обширный лес и начала стремительно приближаться к району аборигенов, в котором Цянь Е получил плоды. Тогда юноша только успел схватить несколько белых плодов, прежде чем оказался преследуем чуть ли не всю дорогу до лагеря. Однако в своём забеге он убил самых больших четырехруких дикарей, оставив в живых лишь большое число более слабых. Трудность нападения на их каменную крепость теперь была значительно уменьшена.

Спустя полдня после отбытия троицы поблизости горы возникло несколько фигур. Ведомые четырехрукой женщиной несколько двуруких людей осторожно приближались к месту разбития лагеря.

Четырехрукая аборигенка подняла голову и громко принюхалась. Она вдруг резко взволновалась и начала громко кричать, указывая на вершину. Двурукие бросились вверх и в итоге обнаружили бывший лагерь, окруженный естественной каменной стеной.

Четырехрукая покружила вокруг, прежде чем поднять осколок разбитой керамики, и принялась облизывать его с большим жаром. Это был осколок от кувшина с вином из белых фруктов, все ещё окрашенный небольшим количеством алкоголя. Начисто вылизав этот кусочек, дикарка тяжело задышала. Она толкнула одного из двуруких мужчин на землю и начала с ним совокупляться.

\* \* \*

В потемневшем небе бесшумно показался шар черного сияния. Среди раскатов грома из этого шара света вылетел человек и упал прямиком вниз. Окруженный дугами алых молний, он, казалось, вот-вот собирался грубо столкнуться с землей. Однако, не успел он достичь поверхности, как из него вырвались многочисленные нити черной энергии и буквально пригвоздили к воздуху. Энергия тянулась подобно лентам, гася инерцию от падения. Молодой человек развернулся и вытянул ноги, надеясь уверенно приземлиться на землю.

Однако темный шар света вновь задрожал и выстрелил второй, меньшей фигурой. Та врезалась в юношу и вместе с ним рухнула на твердую как камень землю.

Этот маленький силуэт вытянулся, открывая Бай Кунчжао. Толстые доспехи на ней были разорваны в клочья, и лишь немногие их части висели на теле. Несмотря на это, на белом платье девушки было всего несколько разрывов.

Бай Кунчжао встала, потянулась и запрыгала. Затем она нахмурилась, очевидно не привыкшая к весу своего тела. Она уже собиралась снова попытаться прыгнуть, когда снизу донесся голос Анвена:

– Ты меня так насмерть затопчешь!

Потрясенная, девушка отошла в сторону. Только тогда она увидела у себя под ногами юного лорда демонов:

– Ты в порядке?

Тот, наконец, приподнялся: его красивое лицо было в паре мест разбито и раздуто:

– Меня свалили на землю, а потом чуть не затоптали насмерть. Как я могу быть в порядке?

Бай Кунчжао покачала головой:

– Твое тело настолько сильно, что я никак не смогу затоптать тебя до смерти. Даже если я разрежу тебя своим тесаком, мне придется сделать несколько ударов в полную силу. Например…

Анвену стало не по себе:

– Стой! Ты действительно собираешься убить меня?

Бай Кунчжао озадаченно переспросила:

– Разве ты не говорил, что я собираюсь затоптать тебя до смерти? Это невозможно, даже если гравитация усилится в сто раз. Ах да, если я действительно хочу затоптать тебя до смерти.…

– Достаточно! Я не хочу умирать так рано, – Анвен остановил девушку и вздохнул с облегчением только когда та перестала размышлять о смертоубийстве: – Мир так великолепен, и я не могу умереть, не прожив несколько тысяч лет! Тебе лучше перестать думать о таком в будущем.

– Я не хотела, но ты спросил, и мне пришлось ответить. Так вот, если бы я действительно хотела затоптать тебя до смерти, для этого потребовалось бы в четыреста двадцать раз больше силы тяжести, чем обычно, и даже в таких условиях мне пришлось бы бить по жизненно важным органам. В конце концов, я слишком легкая. Если бы я только была немного толще…

Анвен покрылся холодным потом:

– Довольно! Думаю, ты хороша такой, какая есть, толстеть не нужно!

– Правда? – девушка по-прежнему была озадачена.

– Естественно! Сейчас ты идеальна, и если хоть немного растолстеешь, сразу потеряешь во внешности. Как будущий несравненный эксперт, ты должна хорошо заботиться о внешнем виде. Только посмотри на этих уродливых демонов-женщин, они все такие толстые. Да и женщины человеческой расы и в половину не так хороши, как ты, – Анвен налил столько чепухи, что даже ему самому стало неловко.

Бай Кунчжао такая бравада только сильнее смутила:

– Хороший внешний вид – это тоже часть боевой мощи?

– Конечно! – решительно воскликнул юный демон.

Девушка, к большому облегчению Анвена, наконец кивнула.

– Что они делают? – Бай Кунчжао указала на катавшихся по земле аборигенов.

– Эм… – Анвен не знал, как ответить. По какой-то причине он действительно не хотел, чтобы девушка знала слишком многое. Он предпочел бы, чтобы она оставалась невинной, как чистый лист бумаги.

Несмотря на тот факт, что юный лорд был одним из самых образованных представителей своей расы, да настолько, что считалось, что он наступает на пятки своих предков, Анвену пришлось приложить немало усилий, чтобы сообразить оправдание:

– Они… дерутся!

– Дерутся? – теперь девушка была в ещё большем замешательстве. Мало кто осмелится утверждать, что понимает бой лучше, чем она. И мечущиеся перед ней туземцы определённо не сцепились в смертельной схватке.

– Да, в битве плоти, – спокойно добавил юноша. Первая ложь обычно шла труднее всего, а потом всё текло как по маслу.

– Борьба – это не всегда вопрос жизни и смерти. Эти… аборигены весьма слабоумны. Они часто сражаются для того, чтобы произвести на свет новые поколения, – кратко пояснил Анвен.

Юная девушка слушала серьезно, широко раскрыв глаза.

– Это странная раса: только победители в ней могут иметь потомство. Тот, кого прижали, больше не имеет сил сопротивляться. И как только он полностью проиграет, право производить потомство перейдет к победителю.

Девушка, казалось, поняла объяснение далеко не полностью:

– Ты действительно много знаешь.

На мгновение Анвену захотелось вскричать в небо. Окружающие всегда относились к нему с величайшим уважением, либо из-за его родословной, либо из-за его положения. Серьезно говоря, мало кто когда-либо признавал его личные качества. По правде говоря, юный демон очень гордился своими учеными знаниями и глубоким пониманием истории Вечной Ночи.

В первый раз кто-то похвалил его за широкие познания. И пускай причина этого была весьма нелепа, Анвен так не считал. Попробуйте сами сочинить столько лжи за столь недолгое время!

Было бы нехорошо, продолжи девушка и дальше наблюдать за сценой размножения.

Анвен, неловко кашлянув, сказал:

– Главный наш враг в Великом Вихре – это туземцы. Мы не можем позволить им жить, несмотря ни на что. И так как они заняты своими междоусобицами, у нас есть прекрасная возможность на них напасть.

С этими словами Анвен слегка взмахнул рукой, и темный туман, окружавший двоицу, немедленно рассеялся – он, соответственно, служил для сокрытия. Анвен был настолько силён, что мог полностью скрыть следы существования себя и своей спутницы этим, казалось бы, разреженным облачком черноты. Аборигены в принципе не могли ни ощутить, ни увидеть присутствия двоицы, несмотря на то, что находились крайне близко.

Дикари резко обернулись, доказывая всю остроту своих чувств.

Анвен был спокоен и собран – в его руке появилось сложного вида изначальное оружие, испустившее несколько потоков черной энергии. Темное сияние беспрепятственно прошло сквозь туземцев и полностью обездвижило их. Внешне жертвы казались невредимыми, словно погрузились в глубокий сон, но на самом деле они уже превратились в холодные трупы.

Анвен после нескольких залпов казался весьма уставшим, а, закончив перебрасывать тела за естественную каменную стену, уже чуть ли не запыхался. Только в этот момент у него появилось время осмотреть лагерь. Внезапно юный лорд демонов вздрогнул и насторожился.

– Что случилось? – спросила девушка.

– Кто-то жил здесь раньше, и, судя по следам, они, вероятно, из Империи. Теперь нам нужно быть осторожными.

– Но я не чувствую никакой опасности вблизи.

Взгляд Анвена смягчился:

– Ой, я и забыл. Кто может устроить нам засаду, когда ты рядом?

Юноша, продолжая говорить, присел на корточки и начал рисовать изначальный массив:

– Позволь мне поинтересоваться, кто же разбил здесь лагерь до нас. Этот массив легко может воспроизвести колебания изначальной силы пустоты, случившиеся за недавнее время…

Анвен даже не успел договорить, как торнадо изначальной силы вырвалось из массива и устремилось в небо.

Новообразованная конструкция тут же рассыпалась.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 186 – Инстинкты**

Взрывы изначальных массивов всегда сопровождались пагубными последствиями, не говоря уже о том, что этот массив был нарисован Анвеном лично. Это был блестящий продукт даже по меркам всей Вечной Ночи в целом. И вот, сотворивший его гений был покрыт грязью и даже его брови были частично опалены.

Бай Кунчжао смотрела на него широко раскрытыми глазами, не менее озадаченная произошедшим.

– Ничего страшного. Прошло уже много времени с тех пор, как я его использовал, так что, наверное, просто допустил несколько ошибок в структуре, – самоуничижительно сказал юноша.

– Ты не допустил ошибок, – уверенно ответила девушка. Как мог кто-то на уровне Анвена ошибиться при создании массивов?

– Возможно, такой изначальный массив просто не подходит для этого места, – юный демон покачал головой, криво усмехаясь: – Уже почти полночь, давай приготовимся к ночлегу.

Девушка кивнула и легла рядом с каменной стеной. Такая позиция была безопасной, хорошо скрытой и отлично подходила для обнаружения приближающихся врагов – лучший выбор для того, кто хочет провести ночь в дикой местности.

При взгляде на выбор девушки Анвен почувствовал волну боли. Вздохнув, он начал рисовать другой изначальный массив. Однако вдруг, прямо посреди своей работы, юноша достал кинжал и начал копать им землю. Та во многом состояла из твердых как металл камней, но под ударами клинка юного лорда демонов она рвалась как гнилой чернозем. В мгновение ока Анвен закопался в землю более чем на метр, и именно тогда клинок пробил пустое пространство. Он прорыл путь до потайной комнаты!

Анвен расширил отверстие кинжалом и спрыгнул вниз, чтобы осмотреть находку.

Тайная комната была довольно мрачна – источников света в ней не имелось – но для демонов это не было проблемой. Помещение было невелико по размерам, но вдоль его стен плотными рядами тянулись многочисленные полки, уставленные глиняными кувшинами.

В центре потайной комнаты также была небольшая земляная насыпь с проросшим посреди неё небольшим деревцем. Эта комната существовала уже бог знает сколько времени, не ведая дневного света. Вероятно, поэтому у деревца было только несколько ветвей, и только на самой их границе висела пара листьев – даже спустя столько лет в них сохранилась жизненная сила.

Анвен не мог понять, что это было за деревце, но, учитывая его срок пребывания в полной темноте, оно буквально пестрило необычностью. Поэтому юноша сразу же вонзил кинжал в землю и поместил растение вместе с земляной насыпью себе в пространственный инструмент. Затем он взял один из больших глиняных кувшинов и проколол крышку, выпустив тем самым наружу густой рыбный запах алкоголя.

Юный демон нахмурился. Такой аромат далеко не каждый сумеет выдержать. Как юный лорд, Анвен всегда был придирчив к чистоте и никогда не испытывал ничего подобного. Он резко поставил банку и вновь запечатал её. Несмотря на резкий запах, ударивший в ноздри, юноша был доволен. Согласно клановым записям, существовал некий вид местного духовного вина с чудотворными эффектами. И, похоже, найденные образцы были весьма долго выдержаны.

Анвен взял еще одну банку, но обнаружил, что та пуста. Нахмурившись, он встряхнул сосуд, а затем вскрыл глиняную крышку и только тогда окончательно сдался. Вероятно, из-за негерметичного хранения или насекомых содержимое почти полностью испарилось. И даже осадок, прилипший ко дну, окаменел и больше не обладал стимулирующим жизненную силу действием.

Демон проверял все банки одну за другой, но большинство из них оказывались пусты. В конце концов Анвен сумел набрать всего три с половиной кувшина вина, но такой урожай его вполне устраивал. Убрав кувшины в свое пространственное хранилище и взяв последний из них в руку, юноша выскочил из потайной комнаты:

– Эй, смотри, что я нашел!

Ответа не последовало.

Анвен пораженно понял, что уже стемнело и температура воздуха упала до точки замерзания. Бай Кунчжао калачиком свернулась у стены, её тело беспрестанно содрогалось, кожа бледнела ещё сильнее, а губы синели с каждой секундой.

– Мне... холодно… – голос юной девы был совсем слаб.

При осознании всего ужаса холодной ночи взгляд Анвена переменился. Пускай он и читал о всём, что было связано с Великим Вихрем, ни одна из записей никогда не описывала такого мороза. Жизненная сила его спутницы стагнировала столь же сильно, как упоминалось в записях о ледяной полуночи, а ведь солнце ещё только-только село.

Анвен не уделял особого внимания этому феномену – его крепкое тело могло легко пережить такую угрозу. Что же касается юной девушки, то ей требовалась его помощь.

Кто же знал, что холодная ночь далеко превзойдёт все его ожидания? Уже сейчас мороз превышал в силе описанное в документах клана раз в десять.

Анвен прокрутил в голове всю связанную с этим информацию, надеясь найти подходящее решение. На данный момент ещё оставалась некоторая свобода действий – рано паниковать. Только овладев всей информацией, он сможет найти подходящее решение. Одна ошибка, и ситуацию уже не удастся спасти.

Согласно сведениям, полученным от записей расы демонов, холодная ночь имеет место только в глубинах Великого Вихря, и чем глубже заходит путник, тем сильнее она становится. Раз пагубный эффект мороза был столь силён, не означало ли это, что юноша и Бай Кунчжао оказались в самом центре этого мира?

При мысли об этом расслабленное и легкомысленное отношение Анвена полностью исчезло, сменившись должной серьезностью. Согласно имеющейся в его распоряжении информации, существовали многочисленные источники угрозы, с которыми ему придется быть осторожным после достижения границ исследованных демонами земель. И текущее местоположение определённо превосходило известную границу опасности. Одна единственная ошибка может стоить юному лорду жизни.

Стоило демону погрузиться в свои мысли, как он почувствовал, словно его рука стала легче – это Кунчжао выхватила кувшин с вином, открыла его и вылила содержимое себе в глотку. Словно бездонная яма, крохотная на вид девушка мгновенно опустошила сосуд. Даже у Анвена не было времени остановить её.

– Стой! Ты не можешь пить это, иначе…

Анвен так и не успел закончить, а вино уже было выпито. Девушка с довольным видом сказала:

– Теперь я чувствую себя хорошо, мне больше не холодно.

– Только что, ты…

– Было так холодно, что я думала: сейчас умру. Увидев эту штуку у тебя в руке, я почувствовала, что если выпью из неё, сразу согреюсь. И я сразу же сделала это, – спокойно ответила Бай Кунчжао.

Анвен открыл было рот, но не нашел слов упрёка. Познакомившись с девушкой, юный демон понял, что она выживала, руководствуясь чисто инстинктами. Прямо как дикий зверь, бродящий по небесам и землям. Её инстинкт самосохранения срабатывал всякий раз, когда девушка сталкивалась с опасной для жизни ситуацией – например, с леденящей ночью. В таком состоянии она была готова на всё, лишь бы выжить.

Чувствуя боль в сердце, Анвен вздохнул:

– Я не виню тебя за то, что ты украла вино, но… тебе нельзя его пить просто так. Прежде чем оно станет безопасным для питья, мне нужно удалить из него некоторые ненужные компоненты. Но теперь ты… Эх. Не вини меня за то, что случится потом.

Говоря это, Анвен с сожалением вздохнул – заполучить девушку таким способом было всё равно что украсть корову, жующую пион. Так только настроение испортишь.

– А что должно случиться потом? – озадаченное личико девушки постепенно краснело. Она слегка пошатнулась, прежде чем рухнуть на землю, очевидно пьяной.

Испуганный, Анвен сел рядом с ней, ожидая момента.

Спустя пару минут Бай Кунчжао тихо захрапела, прямо как маленькая пантера в глубоком сне. Она так и проспала, без малейшего движения, до самого рассвета.

\* \* \*

В этот момент в Восточном Море бушевала Великая битва.

Обломки имперского воздушного флота усеивали ландшафт за пределами Звука Прибоя. Военный лагерь арахнидов был охвачен огнём – трупы их солдат были разбросаны по всему городу, а тела мелких пауков горели длинными полосами.

Одного взгляда на эту зону боевых действий было достаточно, чтобы с уверенностью сказать: Империя безоговорочно победила. Первоначально силы альянса Вечной Ночи имели некоторое преимущество над нападавшими, даже с учетом ухода демонов и отступления вампиров. Только арахниды не желали отступать – их командир не был впечатлен так называемым будущим Богом Войны и потому был непреклонен в своём желании к битве.

Однако в реальном сражении флот арахнидов так и не смог разгадать тактику отвлекающего маневра Сун Цзынина. Юноша появлялся то тут, то там, изводя врагов до измученного состояния. Бесчисленное множество раз арахниды нападали только ради того, чтобы в очередной раз поймать незначительную приманку. Прошли целые сутки, и флот Вечной Ночи сумел поглотить множество небольших эскадрилий врага, но так и не смог найти основные силы Сун Цзынина

Как раз в тот момент, когда истощенный флот арахнидов уже собирался отступать, внезапно появился главный флот Империи.

Исход этого воздушного сражения был решен в тот момент, когда боевые корабли вампиров внезапно оторвались от общего флота и ретировались с поля боя. Хорошо отдохнувший имперский флот полностью разгромил силы арахнидов, превратив сражение в одностороннюю бойню. Наконец, битва закончилась тем, что все главные эксперты Вечной Ночи сбежали на скоростном судне. Остальной флот и сухопутные войска были оставлены, как расходный материал.

Имперские транспортеры непрерывным потоком спускали на поле боя наёмников. Военные корабли стояли на страже со всех сторон, наблюдая за каждым возможным движением противника.

Эксперты от каждой партии прибыли на флагманский корабль седьмого юного мастера, дабы поздравить его с победой. Этот бой значительно выделялся на фоне недавних сражений и имел весьма немаловажную роль – выигрыш давал контроль над Великим Вихрем. Цзынин продемонстрировал чрезвычайно высокие навыки командования воздушным флотом и, вероятно, в кратчайшие сроки будет поставлен во главу всей эскадры.

Дворяне не были Империей. Мало кто из них мог позволить себе держать воздушный флот из-за его стоимости и затрат на содержание, даже если силы кораблей в нём будут весьма малы. Все крупные военные суда находились под контролем самой Империи, армии и императорского клана. Это был также самый важный инструмент для сдерживания аристократии.

Сражения флотов отличались от наземных сражений тем, что эксперты ниже уровня воителя мало что в них решали. Из-за уникальной природы воздушных боев командиру потребуется много лет подготовки, прежде чем он получит квалификацию для их ведения.

Теперь, когда Цзынин проявил такой талант в столь юном возрасте, все остроносые старики сразу же повернули к нему свои головы. Аристократия сразу же нашла в юноше прекрасную возможность повлиять на имперский флот. Между тем, императорский клан чувствовал, что мог бы завербовать его, главным образом из-за непростого происхождения Седьмого Суна и его связей с Императрицей Ли.

Потому множество людей со всех сторон прибыли на флагман Цзынина ещё до конца битвы. Некоторые пришли для улучшения своих отношений с юношей, в то время как другие хотели подмаслиться к нему заранее.

Однако безоговорочная победа вовсе не радовала седьмого юного мастера. Наоборот, он встревоженно выдавливал из себя улыбку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 187 – Почетный гость**

Проход снова оказался в руках Империи. Новость воистину прекрасная, да, но ситуация таковой не была.

После изучения вопроса прорицатели императорского клана объявили, что проход стал чрезвычайно нестабилен. И хотя пройти по нему было все ещё возможно, уровень опасности при этом будет несказанно велик. Обычные эксперты, скорее всего, погибнут, так и не дойдя до Великого Вихря.

Проход не должен был впасть в нестабильность столь скоро, но Неугасаемое Пламя, похоже, при помощи окружавшей его пустоты укрепил проход. Однако после того, как эта поддержка иссякла, турбулентности пустоты внутри стали чрезвычайно сильными. Сейчас этот пространственный тоннель был подобен нити, протянутой сквозь бурю.

Один из вариантов заключался в том, чтобы подождать, пока пустота не успокоится и проход снова не станет стабилен. На это потребуется весьма немало времени, и никто не знал, сколько именно. Возможно, этой задержки хватит, чтобы армия Вечной Ночи успела вернуться в нейтральные земли. Другой вариант заключался в том, чтобы Империя мобилизовала небесного монарха – тот стабилизирует тоннель и тот снова станет пригоден для использования. Это, однако, сделает дальнейшие попытки прохода ещё более проблемными.

Не успели прорицатели предложить второй метод, как все стороны сразу же его отвергли. Небесные монархи занимали чрезвычайно высокие посты в Империи. Не говоря уже о присутствующих здесь семьях, даже у императора не могло найтись хорошего предлога задействовать столь значимые фигуры. Большинство крупных кланов уже отправили самых важных людей ещё в первой партии, так что остались только те, кто принадлежал к низшей и средней аристократии. Крупные семьи уже успели отослать человек пять, и даже имей они возможность послать ещё, кандидатов на эту роль вряд ли найдётся.

Большинство стоявших в очереди по рождению было простыми гражданами. Многие из них были готовы пойти на огромный риск, и всё ради шанса изменить свои судьбы. Однако никто из них не посмеет беспокоить небесного монарха лишь только из этого желания.

Единственной важной персоной, не отправившейся в Великий Вихрь, был сам Сун Цзынин. Ни императорский клан, ни аристократия не считали, что юноша должен идти на подобный риск. Седьмой юный мастер, бывший знаменитым стратегом, не был обязан доказывать всем свою воинскую доблесть.

Текущее состояние прохода разрушило половину радости, вызванной недавней победой. Теперь они понятия не имели, следует ли им защищать это место или оставить его – в конце концов, нельзя было позволить столь крупному имперскому флоту увязать в нейтральных землях.

Непонятная ситуация продлилась всего один день.

Легкий воздушный корабль цвета лазури внезапно появился за пределами неба и устремился к Восточному Морю, а затем и к Звуку Прибоя.

Среди стоявших на страже суден поднялась суматоха – прибывший военный корабль принадлежал Империи. И эмблемы на его корпусе красноречиво говорили о том, что он относится к Северному Легиону.

В мгновение ока имперские войска поднялись в воздух, чтобы приветствовать гостя с величайшим уважением.

Северный Легион находился под непосредственным командованием Линь Ситана. Со времени восхождения Чжан Боцяня в царство небесного монарха второй Бриллиант Империи стал самым непостижимым из десяти великих маршалов. Ходили слухи, что он уже находится недалеко от грани прорыва и что если бы не борьба с Лилит во время кровавой битвы и войны на Пустотном Континенте, он, возможно, уже бы догнал Чжан Боцяня.

Но даже не достигнув царства небесного монарха, Линь Ситан всё ещё оставался общепризнанным высшим авторитетом в сфере прорицания. Только из-за уважения к семье Ли императорский клан не делал официального заявления об этом. Уже только один этот факт делал Линь Ситана фигурой, которую никто не захочет обидеть – с ним мороки будет больше, чем с небесным монархом.

Маршалу только и оставалось что восполнить этот последний недостаток в виде боевой мощи. Будь то стратегия, управление или интриги, кто осмелится утверждать, что он лучше Маршала Линь? Даже Правый Министр должен был высказывать Линь Ситану должное уважение на публике и принижаться перед ним.

Пресловутая имперская партия в один момент даже начала смотреть на него как на своего лидера, совершенно забыв о недавней вражде. Для них не имело значения, действительно ли Линь Ситан принадлежал к их фракции – всё прекрасно, пока он не отрицает этого. Возможно, маршал просто не знал об этом или, возможно, из-за каких-то других соображений, но он никогда официально не опровергал эти утверждения.

Нынешний Линь Ситан уже был невероятно влиятельной фигурой в Империи. Ходили даже слухи, что именно он в одиночку развязал войну на Пустотном Континенте. Если бы Империя могла претендовать на абсолютную победу в этой войне, имя маршала вошло бы в историю как человека на уровне советника всей нации.

Северный Легион был единственной силой в непосредственном подчинении Линь Ситана, но она была на целый уровень выше, чем Красные Скорпионы. Военный корабль легиона явно был представителем маршала. Личность посыльного по факту никого не волновала, поскольку уважение их было направлено напрямую к Маршалу Линь.

Воздушный корабль Северного Легиона медленно опустился вместе с эскортом из остальных кораблей.

Цзынин уже стоял снаружи дверей военного судна, когда те распахнулись. Оттуда вышел генерал в форме Северного Легиона, огляделся и громко рассмеялся:

– Вот это я, мать вашу, понимаю: великолепие!

Тон его был весьма груб, вульгарен и дерзок, но присутствовавшие были готовы терпеть его из уважения к Линь Ситану. Они поклонились в унисон, говоря:

– Добро пожаловать, генерал!

Лишь немногие из тех, кто стоял рядом с новоприбывшим судном, чувствовали в этом человеке что-то знакомое и невольно бросали на него более внимательные взгляды. Взгляды это одно, но один из них взял да выкрикнул:

– Разве это не наследник клана Вэй?!

От крика все встрепенулись. Многие начали присматриваться к гостю и вскоре узнали в нем Вэй Потяня, отпрыска Маркиза Бованга из Провинции Дальнего Востока.

Толпа вновь разразилась приветствиями:

– Добро пожаловать, генерал Циян, наследник Маркиза Бованга!

Юноша сердито махнул рукой:

– Какой я вам Циян? Меня зовут Вэй Потянь!

Предпочтения наследника клана Вэй были известны многим. Правда маркиз Вэй никогда официально не менял имя своего сына, а менять его по собственному желанию наследник не мог. При личном общении это проблемой не было, но называть юношу Вэй Потянем в обществе было бы не совсем уместно. Кто-нибудь да мог бы доложить об этом деле, если бы захотел, вот только семья Вэй была могущественным феодом. Никто не пойдёт на столь бессмысленный поступок.

Поэтому присутствующие от накатившей неловкости замерли, не зная, как ответить на подобное заявление. К счастью, вмешался умный человек:

– Наследник Вэй, должно быть, устал после долгого путешествия.

Этот человек к всеобщей радости решил проблему с обращением, отчего толпа вскоре начала сходиться к молодому генералу, дабы лизнуть ему сапоги.

В отличие от Сун Цзынина, Вэй Потянь был истинным наследником клана, чье наследство было подтверждено. В последние годы он заработал немалые заслуги в Провинции Дальнего Востока, а его личная сила росла семимильными шагами. Можно даже сказать, что его будущие перспективы до очевидного ясны. Положение будущего маркиза в бесчисленное множество раз превосходило положение присутствующих здесь старейшин.

Кроме того, Вэй Потянь теперь был одет в форму Северного Легиона, что наводило на множество мыслей. Быть может, клан Вэй теперь сотрудничает с Линь Ситаном? Тогда присоединился ли клан Вэй к императорской партии или Линь Ситан сам покинул её?

Это была чрезвычайно важная информация. Старейшины сразу решили разузнать об этом побольше сразу по возвращении в Империю. Однако сейчас самое главное – это завоевать расположение наследника клана Вэй. Кроме всего прочего, юноша всё ещё не был женат! Как можно было игнорировать очарование этой пустующей должности?

Вэй Потянь улыбался и беспрерывно махал рукой. По сравнению с его прошлым, нынешний отпрыск клана Вэй теперь был куда более знаком с социальными тонкостями.

Сун Цзынин оставался неподвижен, но участи быть замеченным ему избежать не удалось.

Вэй Потянь издали помахал ему рукой, крича:

– Цзынин, ты тоже здесь?! Ха-ха-ха, что же ты так далеко стоишь? Мы так давно не виделись, так давай же увидим друг друга!

Лицо Седьмого Суна было пепельно-серым и даже не скрывало испытываемого юношей неудовольствия. Странно, ведь обычно седьмой юный мастер вел себя ещё более утонченно, чем стоящие рядом хитрые лисы. Однако ему просто не нравился этот парень и больше всего на свете сейчас ему хотелось отправить эту рожу обратно на дальний восток. И этот парень ещё показушничал и звал его прямо перед всей толпой!

Седьмой юный мастер пришёл поприветствовать посланника Северного Легиона. И делал он это из уважения к Линь Ситану, а не из вежливости к этому дикому кабану семьи Вэй.

Однако Вэй Потянь не собирался так легко отпускать Сун Цзынина. Он беспрерывно махал рукой, крича:

– Цзынин, почему ты не подходишь? Слишком много людей пришли поприветствовать меня, но я не возражаю. Ха-ха!

Менее тактичные сразу начали действовать:

– Седьмой юный мастер, наследник Вэй зовет вас! Почему бы вам не подойти поближе? – судя по завистливому выражению говорившего, он сам был бы не прочь подойти к Потяню – прям примерное поведение для ручной собаки.

Сун Цзынину не оставалось ничего другого, кроме как подойти к Вэй Потяню и пожать ему руку:

– Циян, сколько лет, сколько зим!

Обратившись к Потяню по его самому ненавистному имени, юноша усилил хватку, надеясь преподать этому дикому кабану урок. Цзынин был вполне уверен в своем прогрессе, потому что, несмотря на свой образ праздного юного мастера, он всё время наступал на пятки Цянь Е и даже недавно совершил прорыв. В сравнении с этим Вэй Потянь отставал как с точки зрения ранга изначальной силы, так и с точки зрения её качества. Скрытая борьба, подобная этой, завязана исключительно на изначальной силе, а уж Седьмой Сун в этом точно не проиграет.

Но не успел Цзынин усилить свою хватку, как почувствовал, будто пытается схватиться за небольшую горную вершину. Да, гора была маленькой, но несравненной твердой – юноше даже близко не казалось, что он держит тело, сделанное из плоти. Чем больше силы он прикладывал, тем сильнее было ответное давление, да настолько, что седьмой юный мастер начал чувствовать легкую боль в руке.

Приняв к сведению сложившуюся ситуацию, Цзынин расслабил руку и с улыбкой сказал:

– Похоже, брат Циян за это время снова стал сильнее. Должен сказать, это настоящий подвиг. И раз, похоже, тебе крупной повезло, почему же ты бежишь в глухомань вместо того, чтобы продвигаться вперёд?

Цзынин намекал, что Вэй Потянь только-только по чистой случайности совершил прорыв и сразу же побежал всем хвастаться.

Вэй Потянь, естественно, понял смысл сказанного. Он рассмеялся с большим удовлетворением, говоря:

– Ты прав, мне действительно недавно очень повезло! Ха-ха, я получил несколько советов от самого Маршала Линь, и это позволило мне прорваться через узкое место в практике!

Услышав объяснение наследника Вэй, все завидно охнули, и вскоре волна лести вновь захлестнула округу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 188 – Тайное сокровище Маршала Линь**

Потерпев неудачу в рукопожатии, Сун Цзынин так и не смог сообразить, как ему разобраться с Вэй Потянем. Этот бесстыжий дикий кабан никогда не соблюдал этикет, отчего по определению являлся заклятым врагом для людей вроде седьмого юного мастера.

Цзынин подошёл ближе и сквозь стиснутые зубы прошептал:

– Ты сюда неприятности устраивать пришел? Я ещё с тобой потом разберусь, только подожди. Если не будешь слушать меня, я тебя просто закину в Великий Вихрь.

Вэй Потянь расплылся в улыбке:

– Я и пришел сюда для того, чтобы войти в Великий Вихрь!

– Что? – воскликнул Цзынин и только потом осознал, что повысил голос. Он тут же потянул Потяня прочь.

Спустя несколько минут они вошли в палатку главнокомандующего, и Цзынин задернул вход. Первым, что юноша сказал, было:

– Ты с ума сошел?! Или это у клана Вэй крыша поехала?

Вэй Потянь растерянно потер голову:

– Думаю, со мной всё вполне в порядке, разве что недавно я несерьёзных травм нахватал. Почему ты говоришь, что я сумасшедший?

– Если это не так, то зачем ты стремишься войти в Великий Вихрь?! – тон Седьмого Суна поднялся на несколько децибел: – Ты хоть знаешь, насколько там опасно? Ты вообще понимаешь, куда ведёт этот проход? Позволь мне сказать откровенно: для кого-то вроде тебя даже пятьдесят на пятьдесят в шансах выживания это уже слишком великодушная ставка. И что ты собираешься делать внутри? Выбросить свою жизнь? Ты будущий маркиз, а у тебя ещё даже нет жены, не говоря уже о детях. Намереваешься прервать свой род?

Вэй Потянь несколько озадачено ответил:

– Неужели всё настолько серьёзно?

Гнев Цзынина перешел в смех:

– Неужели всё насколько серьёзно?! Оглянись вокруг, какой-нибудь ещё клан послал своего прямого наследника в Великий Вихрь? Да что там наследник, даже просто важные люди кланов не могут войти в проход.

– Эмм... а разве Ли Куанлань не вошла?

– Посмотри на её способности! А потом на себя! У неё есть уверенность выжить. Почему бы тебе не посмотреть разок в зеркало и не спросить самого себя, продержишься ли ты хотя бы сутки?

Наследник Вэй рассмеялся:

– Как ты думаешь, кто вообще такой Вэй Потянь? Я определённо достоин находиться среди самых выдающихся представителей молодого поколения Империи. Ты мешаешь мне искать счастливой судьбы, потому что завидуешь моим будущим достижениям?

– Счастливая судьба, ну конечно же! – Цзынину сейчас больше всего на свете хотелось посильнее пнуть эту кабанину. Юноша изо всех сил топнул, крича: – Нет! Я в данный момент руковожу всеми силами Империи в Восточном Море. Всё, что я говорю, имеет значение! Пока я здесь, можешь забыть о том, чтобы войти в проход тайно. Даже этот ворованный комплект одежд Северного Легиона тебе не поможет!

– Я их не крал.

Цзынин усмехнулся:

– Будешь всё отрицать? Ты вырос в Однокрылых Ангелах, а они всегда были не в ладах с Маршалом Линь. С чего бы тебе вдруг переводиться в Северный Легион? Что, ты отрёкся от тьмы, чтобы переметнуться на сторону света?

Вэй Потянь ничуть не смущенно ответил:

– Будем считать, что это действительно так.

От подобного бесстыдства Цзынин даже дар речи на какое-то время потерял.

Вэй Потянь серьёзным тоном продолжил:

– Теперь я действительно служу в Северном Легионе. Я пришел, чтобы войти в Великий Вихрь по приказу Маршала Линя.

Цзынин усмехнулся:

– Ну и лжец! Только не говори мне, что ты ещё и украл командный медальон маршала?

– Этого… я не делал.

– Нет? Думаешь я тебе поверю?

– Но маршал действительно разрешил мне войти в проход… – несколько вяло ответил Вэй Потянь. Что бы он ни говорил, Цзынин просто не хотел ему верить.

Потянь встревоженно вскочил:

– Я знаю, что ты делаешь это ради моего же блага, но разве ты не послал туда и Цянь Е? Я смогу помочь ему, как только окажусь внутри!

Цзынин стиснул зубы:

– Ты хоть знаешь, насколько сейчас силён Цянь Е? Да он за один присест трёх диких кабанов сожрать может.

– Эмм… аппетит ведь никак не связан с силой?

– Ещё как связан!

Именно в этот момент вход палатки открылся, и внутрь вошла молодая девушка в военной униформе:

– Что так расстроило седьмого юного мастера?

Девушка казалась весьма знакомой. На её нежном лице был намек на благородство, а плотный боевой наряд почти не скрывал ее гибкую фигуру. Цзынин пораженно пытался вспомнить, кто она такая.

Девушка слабо улыбнулась:

– Кун.

– Кун… – седьмой юный мастер даже так не мог вспомнить, была ли в семье Кун такая девушка. Однако такое было неудивительно – в прошлом юноша не был в особо хороших отношениях с этой высокоранговой аристократической семьёй. Во время кровавой битвы они в принципе враждовали, и это ещё сильнее отдалило клан Кун от Сун Цзынина.

Поняв, что её не узнают, юная дева перестала скрывать своё имя:

– Кун Сюань.

– А, так это мисс Кун Сюань. Ты действительно столь же молода и красива, как о том говорят слухи, – на автомате сообразил похвалу Сун Цзынин.

Кун Сюань усмехнулась:

– Как и следовало ожидать, седьмой юный мастер воистину знает толк в том, как хвалить девушек. Мы встречались только раз, да и то когда были молоды. Я только-только вернулась из семьи Ли. Где ты мог узнать, что я на вид такая хорошенькая?

– Погоди, ты сказала, что была в семье Ли. Только не говори мне…

– Я училась прорицанию и искусству меча, а также работала служанкой юному мастеру Куанлань. Теперь, когда учеба закончилась, мне пора домой, – от этих слов на лице Кун Сюань отразилось легкое разочарование.

Цзынин сразу же обо всём догадался:

– Мисс Кун, ты не думаешь о…

– О чем, как не о познании большего числа искусств? – оборвала его девушка.

Теперь седьмой юный мастер знал всё наверняка: с какой стороны ни посмотри, Ли Куанлань как по внешнему виду, так и по боевому мастерству была идеальна, и разве что немного уступала Чжао Цзюньду в боевой силе. Кун Сюань утверждала, что хочет учиться искусствам, но на самом деле она намеревалась использовать свой статус служанки, чтобы спать в одной палатке с юным мастером Ли. Цзынин знал об истинной личности Куанлань и, что вполне естественно, мог сказать, что надежды девушки были полностью напрасны.

– Тогда зачем ты пришла сюда, юная мисс?

– Старый мастер приказал мне войти в Великий Вихрь для обучения. Так уж случилось, что наследник клана Вэй также намеревается войти в проход – потому я и хочу войти вместе с ним. Мы можем помочь друг другу на этом нелегком пути.

Цзынин хмуро посмотрел на проблемную двоицу:

– Мисс Кун, неужели старый мастер твоей семьи и вправду велел тебе это сделать?

– Конечно! Представители моего клана скоро прибудут, и вы сможете подтвердить это от них сами, – несколько недовольно ответила девушка.

Брови Цзынина нахмурились еще сильнее:

– Мы всё ещё не знаем, когда проход станет доступен, а к тому времени темные расы могут уже и вернуться. Как же тогда нам впустить вас?

– Маршал Линь уже давно сделал все необходимые приготовления. Он дал нам какие-то вещицы и сказал, что в проходе всё уже устроено. Те, кто держит в руках подаренное нам сокровище, будет замечен и в последствии направлен к Великому Вихрю.

С этими словами Вэй Потянь достал хрустальный флакон с плавающей внутри костяной бусинкой.

Цзынин взглянул на Кун Сюань и обнаружил, что у той в руках покоилась такая же хрустальная бутылочка.

– Значит, и маршал, и ваши семьи знают, что вы собираетесь войти?

Двоица одновременно кивнула.

На лице Цзынина отразилась нервозность, но он ничего по этому поводу не добавил. Вместо этого он похлопал Вэй Потяня по плечу и с серьёзной миной проговорил:

– Ну, тогда отправляйтесь внутрь!

Вэй Потяня охватила легкая дрожь. Он оттащил Цзынина в сторону и спросил:

– Что? Там же не будет ничего плохого, так ведь?

– Конечно же нет! Наследник клана Вэй сейчас находится на пике своего состояния, ты наверняка повернешь несчастье вспять, даже если столкнешься с ним напрямую. Чего тут бояться?

Чем больше Цзынин говорил в такой манере, тем менее уверенным становился Вэй Потянь. Кун Сюань, с другой стороны, была совершенно спокойна:

– Все будет хорошо. Маршал Линь приготовил не только два тайных сокровища. Насколько я помню, их было не меньше полудюжины! Все мы рано или поздно попадем в Великий Вихрь. И когда придет время, мы сможем позаботиться друг о друге.

Вэй Потянь кивнул, и его взгляд несколько оживился. Тем не менее, он всё ещё был настороже – растущее чувство беспокойства охватило юношу, стоило ему вспомнить то странное выражение на лице Седьмого Суна. Тут определённо было зарыто что-то неладное.

Однако времени придираться к деталям не было. Согласно договоренностям Линь Ситана, двое должны были войти в проход без промедления, как только прибудут на нейтральные земли.

И он, и Кун Сюань уже окончили приготовления, а семьи их передали своим потомкам пространственное оборудование. Это была огромная инвестиция.

Цзынин понимал всю важность времени и поэтому сразу отправил их на Святую Гору.

Люди семьи Кун вскоре прибыли на своём судне и вручили Сюань набор брони, специально предназначенной для противодействия турбулентностям пространства. Экипированная, броня скорее походила на стальной шар, обернутый вокруг юной мисс. Потребовалось несколько сильных мужчин, чтобы поднять девушку на Святую Гору. Вэй Потянь, однако, чувствовал себя более чем расслабленно, отчего надел только обычный набор боевой брони. Тысяча Гор семьи Вэй славилась своей защитой, да и сокровище, подаренное Маршалом Линь, также находилось у него в руках. Было бы смешно, не сумей он пройти через этот пространственный тоннель.

Менее чем через полдня Вэй Потянь и Кун Сюань стояли перед входом в проход к Великому Вихрю и смотрели на мерцающий шар черного сияния с бледными лицами. Их, казалось, несколько пугала мысль о том, что им придётся пройти сквозь безграничную пустоту и оказаться в незнакомом мире.

Цзынин стоял рядом и вздыхал:

– На другой стороне будьте осторожны.

Вэй Потянь кивнул:

– А ты разве не пойдешь с нами?

Цзынин покачал головой:

– У меня нет тайного сокровища маршала, так что мне придется подождать, пока проход стабилизируется вновь.

Вэй Потянь хлопнул себя по лбу:

– Точно! Я чуть не забыл, что Маршал Линь дал мне еще одно сокровище и сказал передать его тебе!

Седьмой Сун вскипел от ярости:

– А чего ты раньше не сказал?!

Вэй Потянь достал хрустальный флакон и передал его Сун Цзынину:

– Я был так рад тебя видеть, что как-то забыл об этом!

Как можно забыть что-то настолько важное? Потерявший дар речи Цзынин взял хрустальную бутылку и пнул Вэй Потяня в задницу:

– Залезай уже!

Удар был такой силы, что юноша буквально выстрелил в черное око. Четверо экспертов схватили Кун Сюань за руки и ноги, и также швырнули её внутрь.

Цзынин, подбрасывая хрустальную бутылочку в руке, смотрел на черную дыру в пространстве.

Внезапно рядом с ним возник Евнух Чжан:

– Вы не собираетесь войти?

Сун Цзынин покачал головой:

– Нет никакой спешки. Я всё ещё нужен на этой стороне. Нетрудно подождать, пока все остальные с тайными сокровищами не войдут внутрь.

Евнух Чжан похвалил его:

– Вы действительно великодушны. Для меня работать с кем-то столь надёжным – сущее облегчение.

Цзынин хмыкнул:

– Вы слишком меня нахваливаете.

В этот момент сбоку протянулась рука и выхватила хрустальный флакон их руки юноши.

Потрясенный до глубины души, седьмой юный мастер отступил в сторону и оглянулся. Первым, что он увидел, была ненормально большая ручная пушка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 189 – Самый ответственный**

– Юйин, как ты здесь очутилась? И что ты с этим собралась делать? Только не говори мне что собираешься войти в Великий Вихрь.

– А почему нет? – Чжао Юйин искоса бросила взгляд на седьмого юного мастера.

Выражение лица последнего резко переменилось:

– Эхем... тебе лучше не отправляться в Великий Вихрь в твоём нынешнем состоянии.

– Боишься, что я умру внутри? Вопрос моего выживания не имеет к тебе никакого отношения.

Цзынин криво усмехнулся:

– Юная мисс, ты даже не подозреваешь, что там твориться внутри. Даже выйди ты оттуда живой, Герцог Ю с меня шкуру спустит, если с тобой хоть что-то случится.

– Ну, раз не с меня шкуру будут спускать, чего мне по этому поводу беспокоиться?

– Мисс, дело не в этом. Позволь мне выразиться точнее: на той стороне многое выйдет из-под твоего контроля. И будет уже слишком поздно, когда позже ты начнёшь винить меня за произошедшее.

Чжао Юйин даже не шелохнулась:

– Довольно мелких фокусов. Я слышала, что если отправлюсь в Великий Вихрь, начну расти семимильными шагами – узких мест в культивации не будет. Неужто ты боишься, что ранг этой мамочки так сильно возрастёт, что я начну ломать тебе каждый день листья забавы ради?

Цзынин горько рассмеялся:

– Не только твой ранг многократно вырастет, но и много что другое…

– Всё в порядке – главное, что сила моя возрастёт.

– Юная мисс, прошу тебя, пересмотри своё решение! Просто подумай: такая среда, способная облегчить процесс культивации, никогда не позволит тебе пребывать там с комфортом. Всегда есть цена!

Чжао Юйин подняла свою ручную пушку:

– У меня есть это, так чего же мне бояться?

– Многие виды вооружения в вихре становятся полностью бесполезны. Тебе будет очень непросто управляться с этой пушкой, разве ты не знала? – Цзынину этот факт показался весьма странным.

Юйин бросила Горный Расщепитель в руки седьмого юного мастера:

– Тогда я оставлю его здесь.

– Нет, я... – Седьмой Сун просто не мог ничего противопоставить своенравной юной мисс. Он было огляделся в поисках помощи, но Евнух Чжан уже давно как исчез.

Старик ускользнул в то же мгновение, как только понял, что новоприбывшей оказалась Чжао Юйин. Эта юная дева была выдающимся экспертом, и поддерживалась Домом Чжао напрямую. Добавим к этому её ужасный характер и получим печально известного по всей Империи человека, которого следует изо всех сил избегать. Евнух Чжан, можно сказать, был человеком в возрасте и с властью – он предпочтёт избежать конфликта, если то будет возможно. Поэтому он сразу же отказался от Сун Цзынина и исчез.

Седьмой юный мастер про себя не раз проклял Евнуха Чжан, но факт наличия Чжао Юйин это не отменяло – юноша едва подавлял в себе желание несчастно вскричать от недовольства.

Однако юная мисс была не из тех, кто оценивал данное им по достоинству:

– Я просто зайду осмотреться. Что ты так беспокоишься? Я же не на задний двор к тебе зайти собираюсь.

– Юйин, ты даже не знаешь, что представляет собой Великий Вихрь. Как ты можешь просто так туда пойти? Ты разве не читала разведданные своего клана?

Чжао Юйин на мгновение остолбенела:

– А что там такого? Дай-ка мне копию разведывательного отчета Дома Сун.

– Хорошо, если ты и после прочтения захочешь войти, я не стану тебя останавливать, – с облегчением вдохнул Цзынин.

Юйин помахала хрустальной бутылочкой, говоря:

– Так много отговорок… а ведь дело в том, что тебе просто крайне невыносимо расставаться с этой вещицей, не так ли? Ты вправду думаешь, что эта мамочка жаждет твоих вещей? Забери его обратно.

Она тут же вернула флакон, бросив его в руки Цзынину. Последний был не в том положении, чтобы сохранять благородный вид – он крепко схватился за сокровище, облегчённо вздыхая:

– Пошли со мной, я дам тебе копию.

Цзынин развернулся и уже двинул ногами, однако вскоре заметил, что юная мисс не следует за ним. Осознав это, юноша поспешно обернулся и увидел Юйин на её старом месте. Теперь девушка, держа в руках такую же хрустальную бутылочку, смотрела с насмешкой на Седьмого Суна.

– И ты хочешь обмануть меня своими скудными способностями?

Её слова ещё не успели утихнуть, а девушка уже взмыла вверх и бросилась в огромное черное око. Цзынин знал, что больше не сможет остановить её.

– Неужели маршал Линь отдал тебе сокровище?!

– Конечно нет! Эта мамочка его украла! – в этот момент Юйин уже исчезла в проходе и только эхо её слов осталось позади.

Цзынин стоял, ошеломленный, с кривой улыбкой на лице. Затем он, немного подумав, пробормотал про себя:

– С этим диким кабаном? Хм… а это, в принципе, вполне нормально. Эх, я, пожалуй, зайду попозже.

Именно в этот момент рядом с его ушами раздался знакомый голос:

– Тогда тебе действительно лучше зайти попозже.

Рука Цзынина опустела – хрустальный флакон снова оказался выхвачен из неё.

Юноша был поражен случившимся, но его действия ни на мгновение не тормозили: взмахнув рукой, он покрыл стометровый радиус вокруг себя танцующими листьями и развернулся:

– Нельзя так просто взять и выр…

Его слова замерли на полпути.

Цзынин увидел парящую в воздухе красивую фигуру – та невозмутимо летела сквозь листву прямо к проходу. Да, он её видел, но просто не мог ощутить присутствия.

Вокруг неё цвели и увядали цветы равноденствия, унося всё выше и выше.

Цзынин ахнул:

– Жоси! Т-ты… как же так?

Девушка ответила:

– Я иду прогуляться. К сожалению, я не нашла никого, кого можно было бы ограбить, так что… одолжишь мне этот флакон?

Как можно просто так одолжить подобное сокровище?

Цзынин ворчал про себя, но он ничего не мог поделать, кроме как смотреть, как Чжао Жоси исчезает в туннеле.

– Ну, не так уж и плохо. С сокровищем на руках она должна быть в порядке. С другой стороны, и Лилия Красного Паука поможет ей защититься от пагубного воздействия, верно?

– Стоп, Лилия Красного Паука!!! Она забрала её в Великий Вихрь!

Эта новость могла сотрясти всю Империю! При одной мысли об этом Цзынин весь залился холодной испариной.

В последующие дни различные отпрыски аристократии прибыли с тайными сокровищами на руках и входили черное око. Многие семьи из доверия к Маршалу Линь отправили своих ведущих гениев. Помимо дворянства, два гражданских лица также получили сокровище – аристократы смотрели на них волчьими взглядами, но не смели открыто грабить дары из уважения к маршалу. Всё, что им оставалось делать, так это смотреть на то, как двоица входит в проход.

Цзынин бесстрастно наблюдал, как люди один за другим входят в тоннель. Никто не знал, о чем он думает – только юноша понимал, что надвигается буря.

В этот момент появилась молодая девушка в обычной военной форме:

– Моя госпожа желает видеть седьмого юного мастера.

Седьмой Сун оставался спокоен:

– Твоя госпожа?

Девушка раскрыла ладонь, показывая знак отличия. Цзынин взглянул на эмблему и кивнул:

– Так уж случилось, что я тоже хочу увидеться с твоей госпожой. Прошу, веди меня.

Молодая девушка повела седьмого юного мастера вниз по Святой Горе. Потом они быстро доехали на джипе до отдаленного открытого пространства, где был пришвартован скромного вида корабль.

Цзынин последовал за девушкой на судно. Интерьер последнего был оформлен весьма элегантно: простое, но величественное убранство резко контрастировало с внешним видом судна. И пускай оборудование корабля было несколько старым, по большей части оно представляло собой самые лучшие и высокоэффективные версии своего поколения – такое редко встречалось даже в Империи. Никто, кроме знати, не имел права владеть подобным или даже оставлять на такое заказ.

Девушка провела Цзынина в верхнюю каюту и привела в изящного вида чайную комнату. В помещении сидела женщина, одетая в изысканный восточный наряд. Губы её, подобные красному жемчугу, и кожа, походящая на нежнейший белый нефрит, делали её похожей скорее на юную деву. Однако в уголках её глаз и бровей уже проглядывали следы прошедших лет.

Седьмой Сун сделал шаг вперёд и поклонился:

– Цзынин приветствует Её Величество Принцессу.

– Тебе стоит называть меня Госпожа Герцогиня Чэньгень, иначе ты навлечешь на себя гнев Вейхуана.

– Разве это скорее не сделает несчастным именно юного мастера?

Человеком в чайной комнате была Принцесса Гаои. Цзынин крайне мало знал об этой особе. Люди её поколения были столпами Империи, отчего большая часть информации о ней была заблаговременно спрятана.

Обычно ничем не сдерживаемый Сун Цзынин в этой чайной комнате чувствовал себя весьма неловко и не осмеливался действовать по самонадеянности.

Принцесса Гаои сказала:

– Юйин и Жоси всегда были высокомерными и своенравными. Должно быть, они доставили тебе немало хлопот.

Цзынин был в шоке. Некоторое время подумав, он сказал:

– Мисс Юйин должна быть в порядке, даже находясь в Великом Вихре. Даже с особенностями тамошней обстановки она должна суметь с этим управиться. Однако тот факт, что мисс Жоси отправилась туда одна, вызывает беспокойство. И хотя у неё есть Лилия Красного Паука для защиты, сама она не слишком опытна, отчего я боюсь…

Принцесса Гаои вздохнула:

– Жоси… у этой девочки с детства плохой характер. Она никого не слушает. Эх! Вэйхуан каждый день ведет солдат в бой, отчего времени на обучение детей у него совсем не имеется.

Это были семейные дела принцессы Гаои, поэтому Цзынину было весьма трудно их комментировать. Однако в глубине души он думал о том, что этот мужчина, несмотря на свою отстраненность, произвёл на свет трёх монстров: Чжао Цзюньду, Чжао Жоси и Цянь Е. Остальные три брата, включая Чжао Цзюньхуна, также были столпами клана. Разве можно было желать большего?

Принцесса Гаои взяла свою чашку и сделала маленький глоток:

– Цзынин, как ты думаешь, что нам делать с Жоси? Этот вопрос крайне важен. Её безопасность – не самый главный вопрос в сравнении с общей картиной. Нам нужно вернуть Лилию Красного Паука.

– Ваше Величество, как мне кажется, самое важное в данный момент – это найти мисс Жоси и вернуть её. Лилия Красного Паука – самое разумное из Великих Оружий. На протяжении многих лет только оно выбирало себе хозяина, и ни разу наоборот. Даже если пистолет потеряется, он рано или поздно вернётся, пока Жоси будет жива. Однако без неё всё будет бессмысленно, даже если мы вернём Лилию Красного Паука.

Принцесса Гаои бросила на юношу одобрительный взгляд:

– Именно. Однако весь двор заполнен близорукими людьми, не способными мыслить критически. Этот пистолет без Жоси – просто кусок металлолома.

– Значит, при дворе никому не сравниться с вами! – последовал Цзынин с легкой своевременной лестью. Он понимал, что для принцессы даже две Лилии Красного Паука не смогут сравниться с живой Жоси.

Принцесса опустила свою чашку:

– И как, по-твоему, нам следует поступить?

Юношу охватила дрожь – этот вопрос был невероятно серьёзен. Принцесса Гаои отличалась от других людей: одного её присутствия хватало, чтобы не дать Цзынину сил поднять взгляд. И одурачить её будет ой как непросто.

В конце концов седьмой юный мастер сказал:

– Мисс Жоси украла мое тайное сокровище, чтобы войти в Великий Вихрь. Как командующий имперскими силами Восточного Моря, я несу ответственность за это. Я войду в Великий Вихрь, как только смогу, и приведу юную мисс обратно.

Принцесса Гаои покачала головой:

– Ты несешь ответственность за это дело, но настоящая вина лежит не на тебе.

Цзынин, вместо того, чтобы прийти в восторг, только сильнее занервничал:

– А кто, по-вашему, виноват?

– Тайное сокровище пришло от Линь Ситана, а, значит, он здесь самый ответственный.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 190 – Почему бы его не отрезать?**

Цзынин не смел слепо соглашаться с утверждениями Принцессы Гаои, но и настолько глупым, чтобы начать высказывать свои мысли вслух, он не был. У женщин в таких вопросах всегда своё собственное суждение, и никакими аргументами переубедить их не удастся.

Седьмой юный мастер ответил:

– Даже если он и несёт ответственность, мы должны в первую очередь обратить внимание на насущные вопросы. Найти юную мисс важнее всего, остальное – на втором месте. Интересно, почему она вообще пришла сюда одна?

Гаои вздохнула:

– Я сразу узнала, что она сбежала. Тогда я ещё подумала, что девочка просто вышла прогуляться. Кто же знал, что охранники потеряют её, стоило Жоси покинуть черту Города Западного Полюса? Только тогда я заметила неладное. Я преследовала её вплоть до нейтральных земель, но так и не смогла сравниться с ней и её Лилией Красного Паука.

– А Герцог Чэньгень знает об этом?

– Всё, о чем он знает, так это о своём Корпусе Огненного Маяка и ни о чем больше! – в её словах был явный намек на недовольство.

Цзынин, какое-то время серьёзно подумав, сказал:

– Как мне кажется, нам стоит рассказать об этом деле герцогу и попросить его переговорить с Маршалом Линь. Поскольку вы хотите, чтобы сам Линь Ситан принял меры, неразумно будет загонять его в угол. Ваша личность также весьма особенная – глаза многих обращены на вас. Этот вопрос не получится скрывать долго, а поэтому мы должны сделать всё как можно быстрее. Думаю, стоит временно проигнорировать то незначительное недоразумение между кланом Чжао и маршалом.

Принцесса Гаои нахмурилась:

– Почему я не могу напрямую пойти к Линь Ситану?

– Эмм… С Маршалом Линь не так легко вести разговор.

Дама с ледяной улыбкой отрезала:

– Мне это без разницы. Если я не смогу решить эту проблему извне, то отправлюсь в Великий Вихрь самолично.

– Вы ни в коем случае не должны делать этого! – потрясенно воскликнул Цзынин.

– Ладно, если я не вернусь, – спокойно продолжила Принцесса Гаои: – Но если я вернусь, некоторые люди могут забыть о мирной жизни.

Седьмой Сун сразу заметил скрытый подтекст в её словах:

– Ваше Высочество, вы имеете в виду…

– Как ты думаешь, откуда Жоси вообще узнала о происходящем здесь?

Цзынин сразу же понял: кто-то тайно нацелился на Дом Чжао.

– Я уже убила три десятка подчиненных прямо на месте и не против убийства трёх сотен или трёх тысяч.

Среди этих тридцати жертв наверняка были невинные люди, но Принцесса Гаои намеревалась дать людям за кулисами понять, что больше не будет сдерживаться.

Цзынин уныло сказал:

– В таком случае вам лучше сначала навестить Маршала. Он знает о Великом Вихре гораздо больше, чем я. А я в это время подумаю, как войти внутрь и сделаю всё возможное, чтобы найти Жоси.

Кивнув, Принцесса Гаои снял с запястья два браслета и положила их на стол:

– Предыдущий император даровал мне эти два сокровища. Одно – для обороны, его хватит, чтобы безопасно пройти сквозь тоннель, другое – пространственный инструмент, в него я поместила кое-какие экстренные припасы. Так как тебе в любом случае необходимо будет отправиться туда, лучше будет не откладывать это дело в долгий ящик.

Цзынин не стал отказываться от подарков. Он надел браслеты и спросил, как ими пользоваться.

Гаои, понаблюдав, как юноша разбирается с дарами, заговорила:

– Я кое-что слышала об обстановке на той стороне. Характер у Жоси свирепый, прямо как у меня в прошлом. Если она будет против, она скорее умрёт, чем потеряет свою невинность. Запомни это.

– Будьте уверены. Я романтик, а не жигало. Я определённо не стану пользоваться бедственным положением других, – серьёзно сказал юноша.

– Я всё ещё не чувствую большой уверенности.

Взгляд Сун Цзынина застыл, стоило ему услышать эти слова.

– Ваше Высочество, быть может, нам стоит сначала кастрировать его, прежде чем отправить в путь? Это самый верный курс действий.

Цзынин про себя ахнул. Кто бы мог подумать, что у столь милой на вид девушки будет настолько безжалостный характер? Затем юноша обратил взгляд на задумавшуюся Принцессу Гаои и почувствовал, как его сердце замерло. Он никак не сможет вырваться из хватки дамы, каким бы способным он ни был.

К счастью, после некоторых раздумий Гаои покачала головой. Седьмой юный мастер уже облегченно выдохнул, но последовавшие за этим слова лишили его всякого желания рассмеяться:

– Мне ещё нужно, чтобы юноша выполнял поручения. Если мы отрежем ему всё сейчас, его сила пострадает. Будет ещё не поздно, если он вернётся после совершения чего-либо непоправимого.

Цзынин, дрожа, как на холодном ветру, выходил с судна. Девушка, всё ещё сопровождавшая его, невольно усмехнулась. Он ледяным тоном спросил:

– Над чем смеешься? Внешне ты хороша, но ум у тебя чернее черного.

Юная дева улыбнулась:

– Такие мужчины, как ты, причинят вред бесчисленному множеству женщин, если им дать свободно разгуливать на просторе. Лучше всего сразу перейти к кастрации.

Цзынин сквозь стиснутые зубы прошипел:

– Я никогда не делал тебе ничего плохого!

Девушка, прикрыв рот рукой, произнесла:

– У меня бы не хватило духу кастрировать тебя, даже если пострадавшей была бы я сама.

Цзынин, кипя от ярости, бросился прочь, ничего не сказав.

Девушка вернулась в каюту после ухода седьмого юного мастера и закрыла двери. Затем она подошла к Принцессе Гаои, говоря:

– И вы его просто так отпустите?

– Сейчас лучшего кандидата нет. Пойдём. Помни, ты не должна позволить Цзюньду и остальным узнать обо всём этом.

– Будьте уверены, Ваше Высочество.

\* \* \*

Цянь Е даже не подозревал о происходящем вне Великого Вихря. Юноша прятался в траве и с серьёзной миной смотрел на далекий каменный замок.

Эта каменная крепость была даже больше первой – у одной только правой стены было четыре сторожевые башни, на каждой из которых стояло по два четырехруких аборигена. Строение на вид было весьма прочным и в приличном состоянии – по крайней мере, стены его были целы.

Каменная ограда в высоту составляла более тридцати метров. Обычно такое не особо впечатляло, но местная чрезвычайно сильная гравитация затрудняла полет. Это делало стену настоящим препятствием.

Тяньцин также мрачно и сомнением смотрела на убежище туземцев:

– Так вот откуда ты достал фрукты?

Цянь Е кивнул.

– Как ты туда прошел?

– Через стену.

Тяньцин не могла не покачать головой:

– С таким чудищем, как ты, невозможно иметь дело.

Девушка посмотрела на Куанлань:

– Есть какие-либо идеи?

– Верёвка, крюк, гвозди, – коротко ответила Куанлань.

– А вот это уже не трудно, – Тяньцин потащила остальных в лес, где они срубили дерево. После кору ободрали, сделав из неё верёвку, а из древесины вырезали крючки. Спустя несколько минут у всей троицы была кипа инструментов.

Тяньцин посмотрела на часы:

– Пошли, времени прохлаждаться больше у нас нет.

Кивнув, Цянь Е сжал свою ауру и украдкой пошёл к другой стороне замка. Девушки же подкрались к стене перед ними.

Юноша, добравшись до каменной стены, ухватился за выступающую часть кладки и бросился вверх. Поднявшись, он увидел, как с противоположной стены взлетел крюк и крепко зацепился за края камня. Затем на стене появились Тяньцин и Куанлань. Последняя направила деревянный кол в щель между камнями и наполовину вбила его в поверхность своим кулаком.

Удар этот был весьма мягким, но четырехрукий часовой с ближайшей башни сразу же оглянулся. Стоило ему начать переводить взгляд, а Куанлань уже схватила его сзади за шею, перекрыла нос и горло ледяной энергией меча, а затем резко сломала крепкую шею.

Куанлань поспешно развернулась и бросилась к другому воину в башне. Четырехрукая аборигенка глубоко вдохнула и выпустила облако белого тумана. Но девушка была готова: её руки описали круг, испуская ледяное свечение из ладоней. Белый туман тут же сконденсировался в жидкие капли и снова попал в рот дикарки. Сияние вытянулось из левой руки девушки, и, сконденсировавшись в клинок, вонзилось в грудь врага.

Однако ледяное лезвие, зацепившись за ребра туземки, оказалось разломлено надвое.

Куанлань была поражена случившимся. Её ледяной клинок был сконденсирован из изначальной силы и определенно не уступал простому изначальному оружию. И он даже не смог пробить ребра четырехрукой женщины?

Почувствовав сильную боль, женщина начала метаться из стороны в сторону. Куанлань тут же подскочила и, крутанув ногами, пригвоздила врага к земле. Затем она схватила аборигенку за шею и сломала ее.

Битва была завершена в одно мгновение, но Куанлань была вся в холодном поту, словно только что столкнулась с самой смертью. Эти четырехрукие туземцы были чрезвычайно сильны, а их тела по твердости не уступали стали. Их обильная жизненная сила позволяла им сражаться до потери жизненно важных органов. Кроме того, вся эта отвратительность белого томана отбивала даже малейшее желание к нему прикасаться.

Куанлань чувствовала, что даже с экспертами Вечной Ночи битвы проходили намного легче. Более того, способности тех же четырехруких мужчин так и оставались неизвестными – и даже без учета этого они были намного крупнее и сильнее самок, чего было более чем достаточно для головной боли.

После убийства двух часовых девушка только сильнее встревожилась. Она только что наделала немало шуму – предупредила ли она других охранников?

Куанлань быстро огляделась по сторонам, как раз вовремя, чтобы увидеть, как ближайшие часовые падают один за другим. Вскоре появились Тяньцин и Цянь Е и подали ей знак, что “берег свободен”.

Куанлань бесшумно рылась в пожитках стражников. Закончив, она спрыгнула с башни и проследовала за двоицей в замок.

Сначала она считала, что находится на равных с Цянь Е и Тяньцин. Раньше она даже могла довести Цянь Е до грани смерти. Куанлань никогда не ожидала, что в Великом Вихре станет почти бесполезной и постоянно будет нуждаться в его защите. Столь четкий контраст в силе было неимоверно трудно вынести, особенно столь гордому молодому таланту, как она.

Цянь Е двигался медленно и спокойно, казалось, не замечая ее ненормального настроения. Его способность к сокрытию не несла в себе каких-либо причудливых особенностей, зато была крайне практичной. Каждый шаг был настолько точен, словно сошёл прямиком с обучающей книги. Юноша тихо пересек жилой район двуруких аборигенов и начал прокрадываться к домам в центре крепости. Согласно планировке предыдущей каменной церкви, эти дома, похожие на военные казармы, защищали центр, место, где находилось ценнейшее белоплодное дерево.

Силуэт Цянь Е мелькнул и оказался у входа в каменное жилище. Едва заметный глухой удар эхом раздался в помещении, и за ним проследовала полная тишина.

Однако эти туземцы, по-видимому, были весьма чувствительны к вибрациям. Из соседней “казармы” вышел четырехрукий воин, готовясь проверить ситуацию.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 191 – Целевой покупатель**

Куанлань, немного подумав, бросилась вперед. Поток ледяной энергии вырвался из её руки и быстро запечатал четырехрукого туземца в лед. Однако вскоре ледяная поверхность покрылась трещинами от давления мощных мускулов аборигена.

Испуганная, Куанлань бросилась вперёд и перерезала четырехрукому горло, прежде чем тот успел пошевелиться. Но даже так, жизненная сила врага оказалась настолько велика, что он сумел выпустить из своей груди предсмертный оглушительный рев.

– О нет! – это была единственная мысль в голове Куанлань. Троица находилась в самом центре каменной крепости, так что, если всё убежище будет предупреждено об их присутствии, результат будет невообразимо ужасен.

Стройная фигура промелькнула сбоку и, врезавшись в раненного воина, отправила его в полёт:

– Пошли, что ты стоишь как вкопанная?

Куанлань бросилась вместе с ней к каменной стене. Аборигены действовали чрезвычайно быстро: вскоре дорогу девушками преграждали десятки двуруких туземцев и ещё большее их число выскакивало их соломенных хижин.

Сделав шаг вперёд, Куанлань рассеяла большое облако ледяной изначальной силы, запечатав при этом с дюжину дикарей во льду. Однако даже этих двуруких туземцев лед девушки мог сдержать лишь на короткое мгновение.

Но этого мгновения было более чем достаточно. Тяньцин, достав длинный хлыст, арканила аборигенов и, подбрасывая в воздух, швыряла в здания или в их товарищей.

Воспользовавшись суматохой, Тяньцин потащила подругу через толпу к внешней стене.

В это мгновение Куанлань почувствовала, как нечто сжалось вокруг её ноги – за неё ухватился двурукий туземец! Дикарь сразу же возбудился: его хватка резко усилилась, а вторая рука потянулась к бедрам девушки.

Куанлань несколько раз била ногой, но просто не могла избавиться от туземца. Ей на лодыжки словно повесили стальную гирю. После одного из её ударов раздался треск, и грудная клетка дикаря слегка ввалилась внутрь. Несмотря на это, абориген продолжал цепляться за её ногу и даже оторвал большой кусок её наружной брони. К счастью, внутренний слой защиты оказался намного прочнее и остался нетронутым.

В этот момент Тяньцин была окружена дикарями и просто не могла найти времени, чтобы спаси Куанлань.

Один за другим двурукие туземцы осознали, что перед ними находится женщина: впадая в возбужденное состояние, они набрасывались на неё, стремясь превзойти голыми числами.

Вдруг из центра каменного замка разнеслась мощная ударная волна. Чувствительные к вибрациям, туземцы начали шататься и спотыкаться от тряски. Каменный дом, в котором находился Цянь Е, внезапно взорвался, а вскоре за ним последовали и соседние. Словно пораженные залпом огня, каменные казармы падали рядами. Пятнышко света, вылетев из пыли и грязи, пронеслось через хижины, входя с одной стороны и выходя из другой. Те также взрывались, посылая бесчисленных двуруких туземцев в полёт к небу.

Хаос обрушился на каменную крепость, стоило сери взрывов довести туземцев до криков боли. Увидев возможность, Тяньцин схватила Куанлань хлыстом и потащила её к стене. Там она схватилась за заранее приготовленную верёвку, взобралась на стену и побежала наружу.

Куанлань оттащила её назад, крича:

– Цянь Е все ещё внутри!

– Он может сбежать сам! – Тяньцин потянула Куанлань за руку и рванулась вперёд, волоча “груз” по воздуху. Затем обе девушки спрыгнули со стены и убежали в лес.

Каменный замок непрерывно сотрясали взрывы и только спустя какое-то время всё затихло. К тому времени, как ворота открылись и из них выскочили отряды вооруженных до зубов туземцев, двух девушек уже нигде не было видно.

Пробежав несколько километров, Куанлань отказалась идти дальше. Тяньцин не стала её принуждать и решила сделать перерыв. Однако она не осталась без дела – девушка стала нарезать дерево, заготавливая круг ловушек. После всех приготовлений обе они нашли себе место и спрятались.

Туземцы так и не настигли их. Обе девушки были выдающимися как в беге, так и в маскировке. Разорвав дистанцию, они сумели полностью сбросить охотников. Мгновение спустя луч золотого сияния пронзил воздух, и Цянь Е возник из этого света. Он мельком взглянул вниз, прежде чем сложить крылья и спрыгнуть вниз к двум дамам.

Внезапно осознав что-то, Тяньцин закричала:

– Не спускайся!

Но как можно было внезапно остановиться в Великом Вихре? Пораженный, Цянь Е замедлил падение, но всё же не смог остановиться и приземлился на землю. Он едва успел поставить ноги, как почва внезапно продавилась, и многочисленные деревянные шипы выстрелили вверх, безжалостно вонзаясь в ноги. Один из кольев едва не задел его промежность.

Несмотря на свое обычное бесстрашие, Цянь Е покрылся холодным потом. Тяньцин и Куанлань бросились к нему и быстро убрали деревянные шипы, вонзившиеся в его тело. Не тратя время на смущение, они осмотрели все раны на теле юноши, но нашли только несколько красных пятен. Только тогда девушки смогли вздохнуть с облегчением.

Однако реагировали они по-разному: Тяньцин словно над чем-то задумалась, а Куанлань, преодолев первоначальную панику, впала в озадаченность.

В конце концов Цянь Е удалось освободиться от их хватки, но как отреагировать на подобное происшествие, юноша не знал. Во время своего побега он дважды использовал Пространственную Вспышку, отчего, совершенно измотанный, случайно угодил в ловушку Тяньцин. Ловушки Цянь Е не шли ни в какое сравнение с её безжалостностью. Даже сейчас он все еще чувствовал холодок между ног.

Тяньцин спросила:

– Ты что-нибудь нашел?

Кивнув, Цянь Е протянул руку, держа в ней два белых плода:

– В прошлый раз на том дереве их было больше, но аборигены, должно быть, были встревожены недавней кражей. Они уже сорвали все спелые, оставив только эти два.

Тяньцин взяла белые фрукты и внимательно изучила их:

– Неплохо, их едва, но хватит. По крайней мере, мы переживём ещё одну ночь.

Цянь Е кивнул:

– Вы ничего не заметили?

Тяньцин указала в определенном направлении:

– Мы прошли немалую дистанцию, и гравитация успела поменяться. Если я правильно почувствовала, в этом направлении сила тяжести была слабее, и именно там располагалась первая крепость. Как ты думаешь?

– Также, – ответил Цянь Е.

– Тогда нам стоит вернуться или пойти дальше? – спросила Куанлань.

– Вернуться, конечно же! Без фруктов мы не сможем пережить и ночи.

Это было вполне разумно. Туземцы ценили белые плоды выше своей собственной жизни. На данный момент эти белые фрукты были чрезвычайно редким ресурсом. Им придётся вернуться к пространственному тоннелю, пока не кончились запасы или, по крайней мере, троица должна была добраться до более безопасного места.

– Естественно, мы также должны собирать природные ресурсы на нашем пути. Кто знает, вдруг мы найдем что-нибудь чудесное?

– Разве вы не думаете, что белые фрукты и вино могут быть чрезвычайно редкими сокровищами? – спросил после короткой паузы Цянь Е.

– Почему это? – оживилась Тяньцин.

– После поедания белые плоды оказывают некоторые целебные эффекты, а в течение последующего дня наши мышцы постоянно реформируются, укрепляясь и становясь сильнее. Самое главное, что наша жизненная сила также возрастает, – разъяснил Цянь Е.

– Жизненная сила возрастает? Это значит… – ошеломленно пробормотала Куанлань.

Тяньцин кивнула:

– Верно, наши жизни удлиняются. Этот белый плод – не что иное, как божественное лекарство долголетия. Хотя я не знаю, насколько он эффективен, вряд ли он плох в своем действии. Вероятно, каждый съеденный плод даёт нам где-то десятилетие.

– Долголетний Монарх, вероятно, на всё своё состояние раскошелится, если мы сумеем вынести с собой хоть один из них, – сказала Куанлань.

Долголетний Монарх уже находился в конце своей жизни, и это было известно многим. Он давно уже перестал сражаться и большую часть времени сидел дома, делая всё возможное, лишь бы продлить себе жизнь. Объем ресурсов, необходимых для этого, также возрастал в геометрической прогрессии.

Хотя монарх в настоящее время оставался одним из сильнейших экспертов среди людей, Чжан Боцянь по большей части уже обошел его. Маршал был в самом расцвете сил и, даже вступив в царство небесного монарха, не думал останавливаться, и уже наступал на пятки Направляющему Монарху.

Каждый небесный монарх был незаменимой тактической единицей для Империи, даже если он стоял одной ногой в могиле. Потому Долголетнему Монарху ничего не оставалось делать, кроме как оставаться в столице.

За эти годы он принял всевозможные лекарства для продления жизни, какие только сумел найти, и ни одно из них больше не было эффективно. Белый плод для него будет бесценным сокровищем, даже если продлит старику жизнь только на три года.

Куанлань чувствовала себя так, словно впустую потратила целое состояние. На лице Тяньцин также отражалось сожаление. Обе девушки были молоды, отчего эти дополнительные годы не казались им чем-то особенным. Всё, о чем они могли думать, так это о возможных наградах от Долголетнего Монарха. Куанлань даже могла в качестве одного из условий потребовать своей свободы.

Кто посмеет принудить её к браку, когда её поддерживает Долголетний Монарх? Уж те, кто могут подавить эту фигуру, явно не будут заинтересованы в браке.

Что касается того, чего хотела Тяньцин, это оставалась вопросом. Просто по одному её выражению лица можно было понять, что это можно было получить при обмене на фрукты.

После долгого молчания обе дамы обреченно вздохнули. Они обменялись взглядами, но тут же отвели глаза.

Молчание нарушил Цянь Е:

– Если белые фрукты могут продлить жизнь, то вино, которое мы получили, должно иметь такой же эффект.

Тяньцин собралась с мыслями:

– Вино может повысить жизненную силу, но не столь очевидно. Судя по эффектам, вполне возможно, что туземцы перевели все его возможности на возбуждение репродуктивных инстинктов. Вино это, вероятно, необходимо четвероруким туземцам для производства потомства. Возможно даже, что они могут забеременеть только после того, как выпьют это вино.

Цянь Е был несколько разочарован сказанным – значит, вино было не таким уж и ценным. Однако даже крохотное продление жизни было труднодостижимой задачей.

Тяньцин вдруг сказала:

– Я знаю, что нам делать с вином!

– И что же? – недоумевали Цянь Е и Куанлань.

– Продадим его демонам! – воскликнула Тяньцин, немало всех удивив.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 192 – Сейчас или вдолгую**

Цянь Е и Куанлань сразу смекнули, что к чему. Размножение, возможно, и не было проблемой для людей, но это была главная беда темных рас. Чем сильнее были силы их родословной, тем труднее было им размножаться. Даже эксперты на уровне принцев и герцогов не могли быть уверены, что они могут произвести на свет детей с могущественными родословными. По факту, нередко потомство было слабее в плане крови, чем их родители, и это была самая неприятная проблема для экспертов Вечной Ночи.

Среди четырех основных темных рас, демоны, как известно, имели самые большие трудности в размножении. Легко представить, как они все посходят с ума, когда такое вино поступит в открытый рынок.

Однако у Цянь Е на этот счёт были свои мысли:

– Разве так мы не сделаем их сильнее? Это не очень хорошо повлияет на Империю, не так ли?

– Ты даже не представляешь, насколько безумны семьи демонов в отношении потомства. Если мы пойдём на сделку, они пойдут на любые условия. Требования в виде демонической стали или даже ограничение их стратегических ресурсов также могут пойти в ход. Воспитание потомства требует немалых лет. Пройдут десятилетия или даже столетия перед тем, как новое поколение темных рас придёт к власти. А пока мы выиграем нынешнее преимущество, – пояснила Тяньцин.

Эти слова были вполне разумны. Однако так можно было в конце концов вырастить пресловутого тигра.

Тяньцин знала, о чем думает Цянь Е:

– Чего ты так боишься? Если они породят больше демонов, нам просто нужно будет убить ещё парочку, чтобы наверстать упущенное. Что, у тебя так мало уверенности в себе? В нас?

Цянь Е думал о своей схватке с Демонессой при Неукротимом. Он всё ещё помнил охватившую его тогда инстинктивную дрожь – это был врожденный страх живого существа перед разрушением. Тогда он лишь подавил свои страхи и даже не думал оглядываться назад.

Юноша никогда бы не подумал, что после тех событий произойдёт столько всего и что траектория его жизни так сильно изменится.

Древняя раса демонов за многотысячелетнюю историю своего существования накопила бесчисленное множество секретов и трудный процесс размножения – единственное, что как-то ограничивало их. И ключ к разгадке этого ограничения лежал в Великом Вихре. Что, если демоны получат в свои руки этот ключ?

– Нет, мы не можем продать его демонам, – твердо сказал Цянь Е.

– Значит, вампирам. У арахнидов и оборотней с потомством проблем нет, хорошей цены от них мы не получим… – прикидывала в уме Тяньцин.

– Не имеет значения, какой расе мы его продадим, это только поможет им произвести более сильных потомков.

– И сколько из этих потомков смогут догнать своих родителей? Если ты действительно беспокоишься об Империи, тогда возвращайся. Когда ты будешь рядом, нам нечего будет бояться, даже если каждый герцог произведет на свет еще одного потомка.

Слова Тяньцин звучали так, словно она шутила, но с определенной точки зрения это была правда. Нынешняя боевая мощь Цянь Е стояла плечом к плечу с сильнейшими экспертами молодого поколения обеих фракций. Словами “юный гений” просто нельзя было описать его нынешнюю силу. Куда бы его не назначили, он уже был бы способен взять на себя огромную ответственность. Даже божественный воитель, пускай и недавно поднявшийся в ранге, мог пасть от его клинка.

Если Цянь Е захочет вернуться, Империя получит невероятно ценную боевую единицу. Юноша сможет в будущем даже основать собственный клан.

Однако мысль об Империи пробуждала воспоминания о Е Тун в пыточной камере. Не было слов, чтобы описать эту агонию – эта боль заставила Цянь Е отказаться от своей семьи и братьев, заставила бросить всё и бежать в нейтральные земли вместе с любимой.

С момента своего ухода Цянь Е не собирался возвращаться. Он был готов сражаться плечом к плечу со своими собратьями из прошлого, готов был сражаться рядом с такими людьми, как Куанлань и Тяньцин, но он совершенно не желал работать на Империю и не хотел принимать командование от военного ведомства. По правде говоря, только из уважения к Цзынину он не уничтожил имперскую армию в нейтральных землях.

Поэтому ответом на предложение Тяньцин стало лишь молчание.

В этот момент вмешалась Куанлань:

– Твоя вампирская сторона не будет проблемой, достаточно поменять свою личность, и никто не будет беспокоить тебя по этому поводу.

Лицо юноши помрачнело:

– Почему это я должен изменять свою личность? Я должен бояться военных? Я здесь, на нейтральных землях. Если они хотят убить меня, пусть посылают столько людей, сколько им надумается. Вы можете забыть о том, чтобы заставить меня замаскироваться из-за их присутствия.

Поняв, что сболтнула ненужное, Куанлань отвернулась и больше не осмеливалась смотреть на Цянь Е.

Тяньцин вернула разговор в нужное русло:

– У этого вина есть ещё одно применение. Да, оно может значительно увеличить репродуктивную способность и в некоторой степени долголетие, но это еще не все. На самом деле оно усиливает и обновляет жизненные функции организма, а остальные его эффекты – чисто побочные. Это также означает, что регулярное употребление этого алкоголя может помочь человеку преодолеть культивационные барьеры.

Цянь Е был настроен скептически:

– Почему я тогда ничего не почувствовал? – юноша попробовал до этого немного вина, но никакого эффекта обновления тела не почувствовал.

Тяньцин свирепо посмотрела на него, говоря:

– Такому монстру, как ты, не нужно обновлять свое тело.

Тут Цянь Е понял, в чем дело. Его тело было перековано кровью золотого пламени и достигло уровня древнего вампира. Он также подвергся основательному закаливанию под воздействием своего Рассвета Венеры, что ещё сильнее укрепило его тело. Вот почему он мог беспрепятственно передвигаться в Великом Вихре и в одиночку пережить холодную ночь. Такой организм никакое целебное вино не могло больше усилить.

Повышение шансов прорыва сквозь барьеры культивации также было полезным эффектом, способным свести с ума многих экспертов, застрявших на пороге ранга простого или божественного воителя. С точки зрения ценности, однако, это все еще не могло сравниться с эффектом, помогающим демонам размножаться.

Глаза Тяньцин бегали по сторонам:

– Цянь Е, мы, может, продавать его и не станем, но это сделают другие. Мы никак не сумеем предотвратить утечку подобных предметов к темным расам. Вместо того, чтобы позволить этим недобросовестным торговцам заработать эти деньги, мы должны заполучить их сами. По крайней мере, мы знаем, где извлечь выгоду.

Причина была весомой, но Цянь Е не мог не чувствовать, что с ней что-то не так.

Если хорошенько вдуматься в ситуацию, то таким образом они жертвовали долгосрочным прогрессом ради текущей выгоды. От рождения до зрелости демонам требуются сотни лет, и цена, которую им придётся оплатить – это сокращение стратегических ресурсов и последующее ослабление боевой мощи. Империя, тем временем, будет наслаждаться возросшей силой.

Это означало, что, если бы Империя смогла ухватиться за это окно в несколько десятилетий, она могла бы начать крупномасштабные действия по сдерживанию роста демонов. Положение этой темной расы могло бы стать ужасным, остановись их развитие на целое столетие.

В конце концов, Цзи Тяньцин была уверена в себе и в других экспертах молодого поколения. Она верила, что они смогут ухватиться за историю и изменить её. Поэтому девушка была готова искать новые ресурсы любой ценой и с любым риском.

Цянь Е понимал это рассуждение, но не одобрял его методы. Это было слишком рискованно – если демоны произведут на свет ещё одну Демонессу, Вечная Ночь узрит ещё один сдвиг в парадигме власти. Однако Тяньцин, похоже, было все равно. Никто не знал, исходила ли её уверенность от неё самой или от наличия рядом Цянь Е.

Девушка не собиралась спорить:

– Давай соберем как можно больше ресурсов на обратном пути, ведь неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем мы снова доберемся досюда.

У Цянь Е было неясное чувство, что только могущественные божественные воители смогут выжить в том районе, где они находятся. Сам он, может, и будет в порядке, но двум юным мисс же придётся подождать ещё несколько лет, пока они не окажутся в более высоком ранге. Пространственный проход был ненормально чувствителен, и божественные воители при пересечении его вызовут яростную реакцию в виде пустотной бури. Поэтому и Империя, и Вечная Ночь в основном посылали в Великий Вихрь молодых гениев ниже этого уровня.

Возможно, именно поэтому вошедшие люди, будучи недостаточно сильными, не добирались до этой области и никогда в глаза не видели белого плода.

Цянь Е вдруг что-то вспомнил:

– Мы трое приземлились неподалеку друг от друга, но где все остальные?

Тяньцин и Куанлань обменялись взглядами, очевидно, намекая на что-то:

– Думаешь, другие люди выживут, если приземлятся рядом с нами?

– В этом ты права.

Цянь Е видел группу из представителей аристократических семей и императорского клана. И хотя он мало что знал об их личностях, юноша получил хорошее представление об их способностях: им было очень и очень далеко от Куанлань с Тяньцин. Они, вероятно, не переживут даже первую ночь в столь суровых условиях.

Мертвые в этом мире даже целых трупов не оставляли – их кости и потроха съедались многочисленными насекомыми и зверьми, бродящими под светом дня. Их доспехи и оружие по имперским стандартам могли быть прочными, но даже деревья в этом мире не уступали сплавам из брони военных кораблей, не говоря уже о камнях и местном оружии.

– Быть может, нам стоит захватить с собой какое-нибудь оружие аборигенов? – Цянь Е не был экспертом в этом вопросе, но чувствовал, что металл в этом мире крайне сильно отличался от имперского.

– Мы сможем взять ровно столько, сколько сможем запихнуть в наше пространственное оборудование. Важным фактором на нашем обратном пути является вес, а не размер. Гравитационное притяжение внутри пространственного тоннеля возрастет в десятки раз. Это означает, что даже ты не сможешь унести с собой много.

Куанлань добавила:

– Металл, дерево или даже случайные камни здесь в Империи будут стратегическими ресурсами. К сожалению, мы недостаточно сильны, чтобы собрать даже местные редкие ресурсы, не говоря уже о чем-то более значимом. Разве у вас нет карты Пастбища Внуков Неба? Ты всё увидишь, как только мы доберёмся дотуда. Будет уже неплохо, если мы сумеем забрать хоть один процент производимой там продукции.

– Пастбище Внуков Неба! У вас есть его местоположение? – взволнованно воскликнула Тяньцин.

– Чего ты хочешь? – Цянь Е насторожился.

– Конечно же, ограбить его! – девушка полностью проигнорировала изменения в выражении лица Цянь Е: – Лекарства, произведенные там, весьма хороши. Что ещё более важно, некоторые из них можно будет добавить в наше вино из белых фруктов, чтобы усилить его действие. Клан Сун всё равно не сможет их полностью вывести, так почему бы нам не взять немного себе?

– Дело не очень хорошее… – ухмыльнулся Цянь Е.

– В этом нет ничего плохого! Цзынин дал тебе эту карту, чтобы ты мог пойти и взять что захочется. А теперь у тебя даже два помощника появилось – можно брать ещё больше, – праведным тоном сказала Куанлань.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 193 – Ресурсы повсюду**

При упоминании Пастбища глаза Тяньцин и Куанлань загорелись – девушки даже не пытались скрыть свою жадность. Две юных мисс единым фронтом отвергали все возражения Цянь Е до тех пор, пока он не смог ответить одной лишь кривой усмешкой.

Во время путешествия все трое обращали внимание на окружение. Поначалу Цянь Е решил взять по образцу всей встреченной на пути флоры, но вскоре понял, что пространственный инструмент заполняется с ужасающей скоростью. Не имея другого выбора, юноша начал выбрасывать самые громоздкие и казавшиеся бесполезными предметы, например, какие-то странные руды и гигантские фрукты.

Помимо медикаментов и предметов первой необходимости, большую часть места занимало вино из белых фруктов. Цянь Е не мог заставить себя отказаться от кувшинов, узнав об их эффектах и ценности. Он более-менее стал понимать первопроходцев этого мира – нелегко было смотреть по сторонам и не иметь возможности забрать разбросанные по округе сокровища.

Тяньцин и Куанлань чувствовали то же самое. У первой еще был пространственный инструмент, но принадлежавший Куанлань оказался уничтожен во время пересечения прохода. Всё, что она могла сделать, это положить наиболее желаемые ею предметы в хранилище Цянь Е.

После вмещения добычи Куанлань размер Тайного Пространства Андруила начал привлекать взгляды двоицы. Даже такой человек, как Тяньцин, могла вместить в своё хранилище только два ящика с вещами, что было, по сути, лишь маленьким уголком пространственного инструмента Цянь Е.

Цянь Е знал, насколько был ценен этот амулет, и, естественно, не осмеливался раскрыть, сколько кувшинов вина хранилось внутри. Если девушки узнают правду, неизвестно ещё, сколько вещей они запихнут в его карманы.

Находимые по пути дары природы всё сильнее и сильнее огорчали Тяньцин и Куанлань. Всё, что они могли сделать, это наметить свой маршрут для будущего повторного посещения.

Куанлань вырезала деревянную доску и начала чертить части Великого Вихря, с которыми они были знакомы. Тяньцин схватила импровизированную карту и на бегу начала что-то нацарапывать. К моменту, когда они остановились на короткий перерыв, она уже нанесла на карту известную себе область.

Тяньцин вырезала последние пометки, прежде чем передать доску обратно:

– Как только мы найдем путь назад, нам необходимо будет посетить пару важных мест в дополнение к Пастбищу. Я отметила их на карте, взгляните.

Куанлань указала на один из знаков:

– Это Колодец Созвездий, место, похожее на пространственный проход, в котором находится око пустотной бури. Погружение туда Жемчужины Грома позволит ей поглотить жизненную силу в колодце – та, соединившись с изначальной силой владельца жемчужины, в итоге сформирует изначальный кристалл.

В этот момент Куанлань взглянула на Тяньцин:

– Ты его так сильно выделила на карте, сколько же жемчужин ты с собой принесла?

Тяньцин усмехнулась:

– Попробуй угадать.

– Две, самое большее три, – уверенно сказала Куанлань. Жемчужины Грома производились семьей Ли, и поэтому девушка не могла быть более осведомлена о скорости их появления.

Кто же знал, что Тяньцин усмехнется в ответ:

– Моё имя было бы посрамлено, будь у меня их столь мало. Ладно, не буду усложнять тебе жизнь, их у меня девять!

– Девять?! – поразились Куанлань и Цянь Е. Юноше в прошлом приходилось не раз рисковать своей жизнью ради семьи Ли, избивая Идена до тех пор, пока юный демон не начал сомневаться в ясности своей демонической жизни. И вся эта работа принесла ему только одну Жемчужину Грома, но у Тяньцин их, оказывается, девять?!

– Да, девять. Когда мы доберемся до Колодца Созвездий, каждый из нас может использовать три, чтобы повеселиться. Давайте посмотрим, кто создаст самый мощный изначальный кристалл!

– Из того, что я знаю, за последние годы было произведено менее десятка Жемчужин Грома. Как ты смогла получить девять?

– Часть – мои, часть пришла от моей семьи. На другие я обменялась, какие-то своровала или взяла взаймы. Что, у тебя с этим проблемы?

Лицо Куанлань окаменело:

– Нет.

Тяньцин расслабленно продолжила:

– Будет забавно, если кое-кто не сумеет создать даже трёх изначальных кристаллов, когда придёт время.

Куанлань прошипела в ярости:

– Кого ты имеешь в виду?

Тяньцин невинно моргнула:

– Мисс с самыми большими сиськами, конечно же.

– ...

Куанлань была ошеломлена сказанным, и её лицо покраснело. Она в гневе заскрежетала зубами, но ничего не могла с этим поделать. Она подсознательно бросила на Цянь Е взгляд и успокоилась только после того, как увидела, что юноша совершенно невозмутим.

– Есть ли что-нибудь, на что нам следует заранее обратить внимание?

Тяньцин в ответ только улыбнулась.

Куанлань коротко взглянула на нее, прежде чем повернуться к Цянь Е, говоря:

– Чтобы сформировать изначальный кристалл, необходимо углубиться в Колодец Созвездий. Внутри нам придётся бороться с пустотными бурями, одновременно направляя свою изначальную силу в жемчужины. В глубине колодца обитает множество жизненных форм, сотканных из изначальной силы. На первый взгляд они похожи на плотные облака дыма, и именно их мы и пытаемся поглотить. Вот почему наши предки назвали необходимый для этого объект Жемчужиной Грома. Чем глубже опускаешься в колодец, тем больше жизненной силы может поглотить жемчужина. В то же время, однако, она также будет истощать больше изначальной силы от владельца. Результат крайне изменчив, поскольку он определяется степенью интеграции меж изначальной силой человека и изначальной силой колодца. Двух одинаковых кристаллов просто-напросто нет.

К этому моменту у Цянь Е уже сформировалось понимание процесса:

– Значит, при создании кристалла нам придётся израсходовать много изначальной силы. Мы даже можем потерпеть неудачу в случае её недостатка.

Куанлань кивнула:

– С нашими рангами два кристалла будет произвести несложно, если, конечно, не жадничать, но вот для третьего нам, вероятно, придётся выложиться по полной.

Цянь Е понял, почему Тяньцин только что дразнила Куанлань. Похоже, три изначальных кристалла – это предел экспертов их уровня.

Цянь Е нельзя было обсуждать на равных с ними основаниях, поскольку его изначальная сила превосходила всякие здравые смыслы. Тяньцин могла похвастаться глубокими основами, а также многочисленными тайными искусствами и сокровищами – кто знает, сколько у неё было лекарств, способных восполнить изначальную силу. Только Куанлань, пострадав от пространственного тоннеля, потеряла свой меч и утратила пространственное оборудование. Кроме красоты и отличной фигуры девушки, не было никаких других преимуществ, о которых можно было бы говорить.

«Но что еще ей нужно?» – внезапно подумал Цянь Е.

Заметив легкое волнение в своём сердце, он быстро поднял глаза и увидел, что уже полдень – неудивительно, что его разум заблудился.

Куанлань указала на другую метку, говоря:

– Здесь есть гигантское дерево, плоды которого могут увеличить жизненную силу и помочь в практике, мы его называем “Мировым Древом”. Однако вокруг него всё время свирепствуют орды мерзких тварей. Как только совершим внезапную атаку и сорвем пару фруктов, мы должны будем бежать, сломя ноги. В противном случае, даже божественные воители могут пасть, если окажутся окружены.

– А вот это место... – Куанлань бросила деревянную доску Тяньцин: – Объясни ты!

Тяньцин со смешком поймала карту:

– Я видела и трогала каждую часть твоего тела, чего стесняться?

Куанлань яростно воскликнула:

– Когда это такое было?

– Ну, ты же не можешь отрицать, что тебя везде лапали.

– Это не то же самое!

– А разве есть разница?

– Естественно!.. Да ведь? – девушка потеряла воинственность прямо посреди ответа.

Тяньцин также понимала, когда следует прекратить поддразнивание:

– Пусть будет так, на этот раз я тебя отпущу. Но не забывай в будущем, что не стоит меня провоцировать.

Куанлань была одновременно смущена и рассержена, но не смела начать капризничать в ответ.

Тяньцин указала на один из указателей, говоря:

– Это место называется “Пруд Жизни”. Звучит прилично, но по факту эффект его ничем не отличается от местной дневной атмосферы, только сильнее в несколько раз. Те, кто приблизятся к пруду, теряют контроль над своими первобытными желаниями и сразу начинают… ну ты понял. Самое странное в этом месте то, что не твоё могущество подавляет желания, а сила воли. Многие известные эксперты пострадали от этого места. Смертельного в этом ничего нет, но смущение от процесса полностью настоящее. Даже после возвращения в Империю многие из этих людей впали в разврат.

В этот момент Тяньцин бросила на Куанлань многозначительный взгляд:

– Уверена, у Цянь Е не будет проблем с прохождением теста на силу воли, но у одного большегрудого товарища определенно будут неприятности! Цянь Е, не забудь спасти её, если она не справится.

Цянь Е не знал, что ответить. Как он, простите, должен будет помочь ей?

Куанлань покраснела от ярости и смущения, но возразить не могла:

– У меня последние несколько дней, может, и были проблемы, но не волнуйся, когда мы доберёмся до Пруда Жизни, я буду полностью в порядке.

– Правда? Плохо дело, – Тяньцин, казалось, имела иные намерения. Только увидев, как Куанлань смотрит на нее убийственным взглядом, она успокоилась: – Пруд Жизни на самом деле весьма опасен, а рыбы в нем крайне ядовиты. Многие эксперты, ограниченные водными условиями, страдают от их укусов, даже если им это не мешает заниматься более важными на тот момент делами.

Услышав это, Цянь Е почувствовал некоторое облегчение. Его темно-золотая энергия крови для всех форм жизни была несравненным ядом, поэтому большинство видов отравы на юношу почти не действовало.

Такая среда была смертельной как для темных рас, так и для людей. Только арахнидам будет немного легче.

– Что такого есть в Пруду Жизни, раз столь много людей идёт на столь крупный риск?

– По размерам этот “пруд” походит скорее на озеро, и никто до сих пор не знает его истинной глубины. Однако недалеко от его берега растёт сокровище, желаемое каждым поколением имперских экспертов.

– И что бы это могло быть?

– Морской Лотос.

Цянь Е потрясенно вспомнил название, встретившееся ему в буклете нейтральных земель в первые дни его там появления. Морской Лотос представлял собой божественное лекарство для восстановления души и мог особенно помочь Е Тун. Только вот юноша был без понятия, всё ещё нужно ли было принцессе вампиров это растение или нет.

Они отдыхали уже весьма долго, потому Цянь Е встал и произнёс:

– Пойдем.

Куанлань на мгновение заколебалась, но в конце концов стиснула зубы и последовала за двумя товарищами.

\* \* \*

Далеко позади троицы Анвен и Бай Кунчжао, стоя на вершине дерева, созерцали массивный каменный замок.

Анвен посмотрел направо и налево, но не осмелился ничего предпринять. В конце концов он вздохнул:

– Столь жирный кусок мяса, но он слишком велик, чтобы мы могли его проглотить.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 194 – Пожинающие жизнь руки**

– Почему нет? – озадаченно спросила Бай Кунчжао.

– Это место, очевидно, недавно подверглось нападению и сейчас по идее лучшая возможность для нас вмешаться, это да. Но к сожалению, аборигенов внутри слишком много, и они слишком сильны. Боюсь, как только войдём, сбежать мы от них не сумеем. И ещё, я совершенно без понятия, кто на них напал. Если они из Империи, то, скорее всего, уже стали пищей для дикарей.

Бай Кунчжао не ответила. Не сводя глаз с группы туземцев, только что покинувших каменный замок, она спрыгнула вниз, опустилась на землю и последовала за ними, как кошка. Анвен не звал её назад и мог только беспомощно следовать за девушкой, чтобы та не начала драться одна.

Кунчжао подошла к группе в полном молчании и вдруг набросилась на последнего в цепочке туземного воина.

Демон не ожидал, что она нападет так варварски. Вздрогнув, он принял боевую стойку и приготовился спешить на помощь. Однако воин рухнул на землю, не в силах ни пошевелиться, ни оказать хоть малейшего сопротивления.

В течение всего процесса слышался только шорох одежды. Не было даже вибраций, отчего воины впереди не заметили, что произошло.

Как только первый дикарь упал, Кунчжао прыгнула к тому, кто шел впереди – тот, как и прежний, сразу же обмяк и рухнул. Девушка набрасывалась на одного туземца за другим, как охотящийся леопард, в мгновение ока одолев восьмерых. Анвен в это время пораженно наблюдал за происходящим.

Два четырехруких воина, стоявшие впереди, наконец заметили преследовавшую их тишину и одновременно обернулись. Однако один из них, среагировав слишком медленно, оказался схвачен Бай Кунчжао за голову.

Четверорукий абориген рухнул, как и остальные до него, но у него все ещё оставались силы размахивать руками и ногами. Девушка крепко вцепилась в его голову, отказываясь отпускать её несмотря ни на что. Странным было то, что, как бы сильно ни бил четырехрукий воин, он не мог хоть сколько-то нормально задеть врага.

Четырехрукая женщина выхватила меч и громко закричала. Она уже собиралась атаковать, когда мимо промелькнул красный огонек, и её голова взлетела в воздух.

Голова четырехрукой женщины в свои последние мгновения жизни успела разглядеть Анвена – её глаза буквально загорелись, а изо рта вырвалось облачко белого тумана.

Юный демон был потрясен до глубины души. Он даже не думал, что отрубленная голова может столь неожиданно и вероломно напасть на него. Анвен знал, насколько силен белый туман – он вновь взмахнул мечом и смел белую угрозу в сторону.

Только после этого Анвен вздохнул с облегчением и направил свой двухметровый меч по диагонали к земле, приняв несравненно пафосную позу. Однако он сразу же заметил кое-что неладное: длинный меч в его руке исчез, сменившись тонким лезвием, которое дала ему Кунчжао. Анвен был высок и красив, но эта зубочистка в виде меча придавала ему несколько женственный вид.

В этот момент девушка поднялась с тела упавшего четырехрукого воина. У жертвы, казалось, не было никаких повреждений, но его зрачки теперь были пусты, а конечности все еще инстинктивно подергивались. На взгляд юноши этот четырехрукий туземец уже был мертв. Просто его жизненная сила была настолько сильна, что его тело до сих пор продолжало двигаться, несмотря на отсутствие сознания.

Девушка взглянула на тело четырехрукой женщины и сказала Анвену:

– Спасибо.

Демон был удивлен её жестом:

– За что тут благодарить? Мы друзья, а друзья должны помогать друг другу.

– Друзья? – Бай Кунчжао отрицательно покачала головой: – Многие люди называли себя моими друзьями, но они всегда пытались нанести удар из-за спины.

– Я отличаюсь от них!

– И как же?

Анвен долго не мог ответить. Сначала он хотел сказать, что юный лорд демонов всегда держит своё слово и что он ни за что не сделает ничего подобного. К тому же, в этом мире было не так уж и много тех, кто был достоин его дружбы. Юный лорд, естественно, будет ценить тех, кому он посвятил себя, потому что невозможно, чтобы те, кого он признал, могли потерпеть неудачу.

Эта длинная цепочка рассуждений была настолько подробна в своей полноте, что на объяснение ушло бы полдня, если не больше. Только вот озадаченная юная дева не имела понятия ни об иерархии, ни о его статусе юного лорда демонов.

Она действительно предложила ему пробиться ко входу в пространственный тоннель силой, совершенно не обращая внимания на то, что вход охранялся Неугасаемым Пламенем и что демоны также были частью командования гарнизона.

Для неё все, что имеет значение – это огромная удача на другом конце прохода, которую она может пойти и получить. И предложила она пробиться сюда боем только потому, что хотела разделить её с Анвеном.

Это прозвучало забавно, но юноша был очень тронут. Получается, её признание не имело ничего общего с его статусом.

У Анвена никогда не было недостатка в последователях, и он больше не мог сказать, примкнули ли они к нему ради него самого или из статуса юного лорда. И до сих пор это его мало волновало. Каковы бы ни были их мотивы, всё хорошо, пока они готовы работать на него и клялись в своей лояльности.

Можно сказать, что Бай Кунчжао была первым человеком, который вообще ничего не знал о его происхождении и личности.

Вот почему Анвен не стал пускаться в объяснения – он хотел сохранить эти простые отношения. Он эгоистично надеялся, что девушка никогда не поймет, что значит занимать столь высокое положение в своей расе.

Но он не мог ответить на её вопрос, не вдаваясь в подробности. Молодой демон долго думал об этом, прежде чем сказать:

– В любом случае, я отличаюсь от людей, которых ты знала в прошлом.

– Правда?

– Конечно!

Анвен посмотрел вверх с несколько виноватым видом, не замечая, что девушка погружена в свои мысли и словно о чем-то размышляет.

Юноша убрал тонкий меч и начал осматривать трупы туземцев. Ему было любопытно узнать, как именно Кунчжао убила их.

Сверху и на затылке четырехрукого туземца виднелись маленькие круглые дырочки – очевидно, смертельные травмы. Анвен достал кинжал и слой за слоем разрезал тело дикаря. С одной стороны, он хотел понаблюдать за внутренним строением четырехруких людей и выяснить их жизненные точки, а с другой стороны, он хотел посмотреть, каким способом девушка убила их.

Бай Кунчжао придвинулась к нему поближе и стала молча наблюдать.

Руки Анвена двигались уверенно и проворно – кинжал танцевал, подобно герильям бабочки, рассекая многочисленные слои мышц и приоткрывая секреты внутри.

Чем больше демон наблюдал за открывшимся ему, тем больше он удивлялся. Дырки, оставленные девушкой на голове и шее туземцев, пробивались до самых костей, а те, что были оставлены позади шеи, тянулись прямо через позвоночник.

Шейные позвонки четырехруких аборигенов отличались от демонических тем, что были покрыты маленькими костяными наростами. Некоторые из них торчали из кожи, в то время как другие оставались погребенными в плоти. Эти костяные шипы, очевидно, предназначались для защиты позвоночника. Отверстия, оставленные девушкой, проходили как раз между парами шипов и поражали спинномозговые нервы.

Анвен постучал кинжалом по позвоночнику и уловил металлический звон. Он с силой взмахнул клинком, но, как и ожидалось, смог оставить только порез глубиной в палец. Он был далек от того, чтобы рассечь этот позвоночник размером с чашу надвое. Прочность скелетов четырехруких воистину шокировала, да настолько, что по прочности немного превосходила многие образцы демонической стали.

Проверив позвоночник, Анвен вдруг заметил, что на концах некоторых костяных шипов располагаются набольшие отверстия. Получив внезапную идею, юноша направил свою демоническую силу и отрезал один из длинных шипов. Как и ожидалось, внутри кости была пустота, а на самом дне её виднелась капля белой жидкости.

Анвен напрягся при виде этой белой жидкости. Это была инстинктивная реакция его тела на опасность. Эта капля не просто была ядовита – она была смертельна даже для него самого.

Юный лорд демонов был весь в холодном поту. Будь он хоть немного менее осторожен, какой-нибудь из этих костяных шипов мог бы ранить его – и яд внутри причинил бы ему очень немалое беспокойство.

Но как девушка узнала расположение этих шипов и как ей удалось избежать опасности?

Анвен обернулся и спросил:

– Как ты убила их?

Чего он не ожидал, так это того, что девушка действительно протянет к нему свои голые руки:

– А, понятно, – юноша продолжил осматривать труп, не желая связывать эти прекрасные нежные руки с орудием убийства.

Отверстия на голове четырехрукого человека были такими же глубокими, как и у позвоночника, а на черепе виднелись кольцеобразные трещины. Судя по всему, пальцам девушки так и не удалось пробить в черепной коробке дырку, но сопутствующие повреждения не были маленькими. Рассеивание силы удара вызвало припадки сильного головокружения, и это наповал пресекло всякое сопротивление, которое мог оказать четырехрукий воин.

Вероятно, именно по этой причине абориген беспорядочно метался после падения.

Анвен подошел к трупам двуруких туземцев, убитых одним смертельным ударом. Кунчжао сразу же лишила их контроля над своими телами, позволив себе тем самым спокойно убивать их одного за другим. Только на четырехрукого дикаря, обладавшего большей жизненной силой, она была вынуждена потратить дополнительные движения.

Откуда эта девушка знает анатомию и слабости аборигенов? Она здесь явно впервые. Был ли это её врожденный дар?

У мертвых воинов не было ничего особенного. Кунчжао подобрала тесак четырехрукого мужчины и выбросила его, сравнив со своим собственным клинком из конечности арахнида.

Анвен вздохнул, взглянув на тесак. Качество этого оружия действительно было не так уж плохо, и, вероятно, находилось наравне с оружием седьмого ранга. И это было всего лишь оружие обычного четырехрукого воина. Всё пространство в этом мире было заполнено сокровищами – даже древесина любого случайного дерева здесь могла служить основой для боевого корабля.

Только вот у их пространственных инструментов был предел вместимости. Не говоря уже о камнях и деревьях, даже ценного белого вина вынести в больших объемах было невозможно. В дополнение к большому мечу, у Анвена в закромах были и защитные сокровища, и демонические лекарства. После того, как четыре кувшина с вином были помещены внутрь, места для чего-либо ещё особо не было.

Избавившись от туземцев, девушка посмотрела в сторону каменной башни. Анвен сразу же потрясенно воскликнул:

– Это нам не по зубам!

– Там есть что-то хорошее.

– Я знаю, но у нас нет выбора. Врагов слишком много.

– Будем убивать их постепенно.

– Это слишком опасно. Особенно белый туман четырехруких женщин. Как только он пойдёт в ход – нам несдобровать.

Бай Кунчжао ответила:

– Я не боюсь.

Юный демон ответил с кривой усмешкой:

– Зато боюсь я!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 195 – Лицом к лицу**

Вскоре снова наступила холодная ночь.

К этому моменту Цянь Е уже весьма понабрался опыта. Он быстро нашел место для лагеря и начал расставлять вокруг него ограду из ловушек. Когда юноша закончил, Тяньцин и Куанлань уже доготавливали ужин.

Нескольких диких зверей, на которых он охотился в течение дня, было достаточно, чтобы наполнить юношу эссенцией крови до краев. Сама пища ему не была необходима, но он взял немного из уважения к тяжелому труду юных мисс.

Куанлань ни с того ни с сего заговорила:

– Мне жаль.

Озадаченный, Цянь Е поднял голову, держа большой кусок мяса во рту.

Девушка глубоко вздохнула и махнула рукой перед его лицом:

– Мне очень жаль.

Кадык Цянь Е слегка шевельнулся – кусок мяса застрял у него в горле, неспособный ни подняться, ни опуститься. Юноша, проглотив, указал на себя, говоря:

– Это ты мне?

– Да.

– Ты не сделала ничего плохого, зачем тебе извиняться? – Цянь Е вдруг насторожился и стал смотреть направо и налево: – Эй, только не говори, что собралась что-то сделать?

Куанлань сжала челюсти и метнула в него кусок мяса:

– Ты ухаживаешь за смертью!

Цянь Е поймал ртом брошенную еду:

– Теперь это больше похоже на Ли Куанлань.

Девушка, собравшись с мыслями, сказала:

– С самого своего входа в этот мир я плохо показывала себя и не раз становилась для вас обузой. После всего случившегося и потери Объятия Холодной Луны мой разум был в смятении.

Цянь Е взглянул на Тяньцин – та пожала плечами, словно дело к ней отношения вовсе не имело. Не зная, как утешить Куанлань, юноша Е мог только молча слушать. К счастью, её слова говорили о том, что она уже развязала этот узел в своём сердце, и это более чем хорошо.

Куанлань какое-то время обнимала колени:

– Когда я впервые встретила тебя, ты был всего лишь неопытным юнцом. Помимо тех моментов, когда ты ставил свою жизнь на кон, тебе в большинстве случаев просто везло. Но ты не был плохим человеком, и это самое главное.

– Ты становился все сильнее и сильнее, но все еще был далек от того, чтобы догнать меня. Однако я была весьма удивлена, что Четвертый Чжао решил отменить назначенную нам дуэль. Все знали, какой он выдающийся и гордый. Можно сказать, что никто, кроме Чжао Жоси, не мог попасться ему в милость, и это включая меня.

Тяньцин неодобрительно фыркнула.

Куанлань усмехнулась:

– Ты просто раньше начала расти в силе. Сейчас ты можешь и не одолеть его в битве.

– Он просто дурачился на поле боя в течение нескольких лет, не уделяя внимания росту.

– Ты прекрасно знаешь, на каких полях он бывал. И все же ему удалось остаться в живых. Нельзя победить его без преимущества в ранге изначальной силы.

– Ранг не… – Тяньцин не смогла продолжить фразу.

Прогресс Чжао Цзюньду в культивации был одним из самых быстрых в мире. Цянь Е был, пожалуй, единственным, кто мог поспевать за братом, а Сун Цзынин отставал от них обоих, хотя и немного. Куанлань и Тяньцин же были на один уровень ниже этой тройки гениев. Самым ужасающим фактом было то, что Чжао Цзюньду никогда не отличался какими-либо проблемами в фундаменте. Все прекрасно понимали, что война между двумя огромными фракциями была лучшей печью для закалки стали.

Только вот, вступая в битву, человек мог лишиться жизни – бесчисленные герои пали на этом пути. Руки каждой великой фигуры были запятнаны кровью бесчисленных враждовавших с ними некогда молодых талантов.

Поэтому кланы Империи сформировали негласное правило, согласно которому потомки с потенциалом допускались на поле боя только после становления воителями. Даже тогда места сражений тщательно выбирались, чтобы шанс случайно погибнуть был как можно ниже. Очень немногие истинные гении вступали в войну на ранних стадиях роста, но даже так они старались избегать врагов, которых не могли победить.

Тяньцин перестала перебивать и позволила Куанлань продолжить:

– Цянь Е, каждый раз, когда я встречаюсь с тобой, ты становишься немного сильнее, чем раньше. Даже за моё короткое пребывание в нейтральных землях я заметила разницу. Думаю, я просто не хотела признавать, что больше не могу победить тебя.

– Из-за чего весь этот шум? Просто побей его и посмотри, осмелится ли он дать отпор. Если он не послушается, я помогу тебе избить его! – начала раздувать пламя Тяньцин.

Куанлань полностью проигнорировала её. Она посмотрела прямо на Цянь Е и сказала:

– На самом деле, я всегда думала о том, что буду делать в будущем без моего меча. Последние несколько дней я паникую, потому что знаю, что клинок, скорее всего, утерян. Даже если мы сможем найти подобное оружие после выхода из Великого Вихря, использовать его я буду не столь естественно, как Объятие Холодной Луны.

Цянь Е кивнул. Этот ледяной меч был для девушки идеальной парой, оружием, что увеличивало её силу в геометрической прогрессии. Без поддержки меча боевая мощь девушки на голову уступала как Цянь Е, так и Тяньцин.

– Этот меч когда-то принадлежал моей сестре, но в какой-то момент жизни она перестала им пользоваться. Сначала я подумала, что она передала его мне, потому что после входа во дворец ей больше не нужно было сражаться. Получив меч и достигнув некоторых высот, я думала, что уже превзошла свою сестру в фехтовании. Но только после того, как я потеряла Объятие Холодной Луны, я постепенно поняла её мысли в тот момент, когда клинок попал ко мне в руки. Искусство меча моей сестры не затуплялось ни на секунду.

В этот момент вмешалась Тяньцин:

– Пожалуйста, только не надо вот этой клишированной фразы, что если меч живет в сердце, то неважно, есть ли он в руках. Слишком банально!

Куанлань усмехнулась:

– Меч уже живет в моем сердце, нет необходимости в дальнейших рассуждениях. Если подумать, я должна просто использовать всё, что мне доступно, но, конечно, лучше будет, если я сумею получить что-нибудь хорошее. И я не откажусь, если подобный меч мне дашь именно ты!

Тяньцин закатила глаза:

– Ага, щас! Думаешь, за деньги можно купить меч наравне с Объятием Холодной Луны? Если бы у меня было такое оружие, я бы сама целиком перешла бы на фехтование, зачем мне таким делиться? Хм, ты даже своё оружие утратила, кто станет помогать такой неудачнице, как ты?

Куанлань фыркнула:

– Скупердяйка! Не можешь расстаться даже с мечом. Мне стыдно за твоего дедушку.

С Тяньцин, похоже, было довольно:

– Мы что, говорим об обычном мече? Сколько таких мечей, как Объятие Холодной Луны, есть во всей Империи? Я тебя не то чтобы хорошенько потрогала, да и спала с тобой всего две ночи – маловатая цена, не считаешь? Естественно, если ты решишь отдаться мне вплоть до своей следующей жизни, я подумаю. Найти для тебя какой-нибудь старый барахольный меч будет легче легкого.

Куанлань заскрежетала зубами:

– Да я от тебя сейчас мокрого места не оставлю…

– Давай, вперёд, чего ждать! – провоцировала её Тяньцин.

Как могла Куанлань вынести это? Она тут же подскочила, но от последовавшего удара её отбросило назад и пригвоздило к земле. Сильной стороной Куанлань была скорость – теперь, когда девушка столкнулась лицом к лицу с Тяньцин, неудивительно, что она проиграла.

– Меч? Для тебя? Потише, дамочка, иди лучше и спроси человека, что оглядел и обтрогал тебя со всех сторон! Когда я рядом, тебе не нужно беспокоиться о том, что он не возьмет на себя ответственность! Наша длинноногая и большегрудая мисс не уступит никому.

Цянь Е, прятавшийся в сторонке и евший мясо, поперхнулся. Однако их здесь было всего трое, куда ему деваться?

– Цянь Е, перестань прятаться. Я о тебе говорю! Отдай свой меч Куанлань!

Цянь Е ухмыльнулся:

– У меня есть только Восточный Пик, и она не может его использовать.

– Просто достань его. Даже если она не сможет его использовать, он послужит хорошим украшением, – Тяньцин протянула руку, так что юноше не оставалось ничего другого, как передать ей черный клинок.

Тяньцин тихо хмыкнула, когда меч оказался в её руке. Выражение ее лица несколько раз менялось – вес оружия определённо намного превосходил её ожидания. И будет весьма неловко, если она его просто выронит.

На самом деле, при каждой смене выражения девушка применяла по тайному искусству. Её сила после многократного использования искусств в несколько раз возросла, позволяя кое-как удерживать Восточный Пик на весу. Несмотря на это, её рука слегка дрожала, явно находясь на своём пределе.

Девушка развернула запястье и воткнула Восточный Пик в землю рядом с Куанлань:

– А меч вовсе не плох. Думаю, это весьма неплохая плата в обмен на твоё тело. Теперь, раз он согласился обменять меч на тебя, ты будешь принадлежать ему до конца жизни.

Цянь Е был потрясен до полусмерти:

– Тяньцин, ну и шутки у тебя.

Девушка хихикнула и отступила в сторону:

– Невеселые вы какие-то.

Цянь Е вздохнул с облегчением, когда понял, что девушка перестала озорничать. Её слова, представлявшие собой смесь из правды и лжи, были той ещё головной болью.

Разговоры завели троицу весьма далеко в ночь. Несмотря на холод, Цянь Е чувствовал себя совершенно расслабленно – гравитация здесь действовала гораздо слабее, и была уже ниже десятикратной, да и влияние ледяной ночи ослабло в аналогичной степени.

Казалось бы, поблажка небольшая, а выносливости это сэкономит немало. Тем временем Тяньцин с Куанлань также становились сильнее от неоднократного употребления белых фруктов. Пускай сейчас Цянь Е и не мог помочь им обеим одновременно, он мог легко помочь одной из юных мисс – это было уже отнюдь не так рискованно и опасно, как раньше.

Настало время решать, как они проведут ночь. Тяньцин достала кувшин вина, открыто заявляя о своих намерениях. Цянь Е в знак протеста нахмурился. И хотя внешне девушка выглядела вполне нормально, интуиция подсказывала юноше, что это вовсе не так.

– Тяньцин, у нас всё ещё есть белые фрукты, и нет никакой необходимости их экономить.

– Нет, у меня есть для них своё применение, – не согласилась Тяньцин.

Цянь Е снова хотел было начать отговаривать её, но девушка уже сняла пломбу с кувшина и начала пить вино.

Цянь Е беспомощно повернулся к Куанлань:

– Просто съешь белый фрукт, от него вреда не будет.

Куанлань не ответила. Вместо этого она встала перед Цянь Е и сняла всю одежду. Затем она посмотрела на него совершенно естественно, без малейших признаков смущения.

И хотя он уже видел её с головы до ног, Цянь Е все еще был потрясен. Теми ночами у юноши не было выбора, но сейчас все было по-другому.

– Обними меня, – спокойно сказала Куанлань.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 196 – Она когда-нибудь уходила?**

И хотя то, что они собирались сделать, ничем не отличалось от предыдущих ночей, Цянь Е был взволнован вниманием Тяньцин и спокойствием со стороны Куанлань. Он понятия не имел, что будет дальше.

В раз Куанлань не повернулась к нему спиной. Вместо этого они обнимали друг друга, находясь лицом к лицу.

Напрягшись, Цянь Е легонько похлопал девушку по спине:

– Тебе не нужно держаться так крепко, я справлюсь, даже если мы немного разойдемся.

– Так тебе будет легче. Это редкий шанс иметь возможность заняться практикой в Великом Вихре, любое дополнительное время для роста не должно быть упущено.

Цянь Е не совсем понял её слов. Тяньцин со смешком придвинулась ближе и сказала:

– Мы только недавно это обсуждали. Согласно нашим семейным записям, Великий Вихрь дает лишь небольшой толчок к культивации, эффект его почти ничтожен. Однако область, в которой мы находимся, способна экспоненциально ускорить наш рост. Тут также есть такие сокровища, как вино из белых фруктов, способные помочь с ранее непреодолимыми барьерами. Поэтому эта земля – просто идеальное место для культивации. К сожалению, мы недостаточно сильны, чтобы оставаться здесь надолго, но даже лишний час покажет свою полезность при прорыве к рангу божественного воителя.

В этот момент Тяньцин пару раз моргнула и многозначительно сказала:

– Так что не упускай эту возможность! – прежде чем закончить фразу, она протянула руку и шлепнула Куанлань по заднице.

Пораженная, та скрипнула зубами и махнула рукой в сторону соперницы, но та быстро опустила голову и обошла вокруг спины Цянь Е.

Именно юноша больше всего страдал от их игр. Его кровоток начал ускоряться, а ядро крови забилось с беспрецедентной силой. Каждый его удар был подобен звуку первобытного барабана, и величественное биение его атаковало сердца и волю девушек.

Его кровь древнего вампира начала бурлить и закипать. Эта далекая, но колоссальная воля была почти неостановима!

Тело Цянь Е сразу же последовало с соответствующей реакцией, и даже жестокость холодной ночи не смогла остановить репродуктивное желание его вампирской родословной.

Тяньцин и Куанлань были чрезвычайно остры в своих чувствах. Даже наклон волос Цянь Е не мог ускользнуть от их взгляда, не говоря уже о столь серьёзной перемене. Обе девушки были поражены: покрасневшая Куанлань, дрогнув, начала медленно отстраняться от Цянь Е. Она оказалась в весьма неловком положении, грозившем потерей невинности при малейшем неосторожном движении юноши.

Тяньцин внезапно схватила Цянь Е сзади за плечо и толкнула его вперед!

Куанлань отпрянула с испуганным криком, едва избежав беды.

Это действие полностью застало Цянь Е врасплох, и он едва не совершил ошибку под влиянием манипуляций Тяньцин. Мощное ощущение от столкновения интимных частей тела едва не заставило его решимость рухнуть.

Цянь Е обернулся и прорычал:

– Тяньцин, ты что творишь?

Неожиданно, как только он обернулся, девушка придвинулась ближе к его лицу, и их носы почти не соприкоснулись. Цянь Е так и не смог закончить свои слова, прежде чем его губы были запечатаны её собственными.

Ему хотелось крикнуть “что ты пытаешься сделать?”, но как он мог издать хоть один звук? Язык Тяньцин раздвинул его губы и протолкнулся внутрь.

Её язык на ощупь был мягким и гладким, но в то же время невероятно сильным. Несколько разгоряченный, Цянь Е просто не мог устоять перед ней. Он не мог не задаться вопросом, обучалась ли она какому-то тайному искусству языка? Как иначе можно было объяснить столь ужасающую силу? Юноше казалось, сопротивляйся он, его и зубов лишить могут.

Голова Цянь Е была достаточно ясной, чтобы понять, что он не может укусить её в ответ – всё тогда обернётся смертоубийством. Потому юноша остался беззащитен и позволил атаковавшей юной мисс проникнуть внутрь.

Но прежде чем он успел высвободиться, из ее рта хлынула волна жидкости и попала в горло Цянь Е. Юноша задрожал, почувствовав вкус, и тайно вскрикнул от горя.

Это было вино из белых фруктов!

В мгновение ока Тяньцин вылила целый кувшин вина в желудок Цянь Е. Только после этого она ослабила хватку и сказала с напряженным видом:

– Прости.

Все произошло так быстро, что Цянь Е не успел среагировать. Он не успел сообразить, что происходит, как Тяньцин взяла и щелкнула пальцами.

Этот звук, казалось, щелкнул таинственным выключателем, после чего шлейф бушующего пламени поднялся из живота Цянь Е. Дело было не только в вине из белых фруктов. Эффекты накануне проглоченного девушкой вина также вспыхнули в его теле. Каждый мускул юноши наполнился жизненной силой, а родословная древних вампиров ревела в ликовании, резонируя с Рекой Крови.

В следующее мгновение рассудок Цянь Е окончательно пал. В своем последнем клочке здравомыслия, прежде чем его воля полностью рассыпалась, он спросил:

– П… Почему?

Цянь Е не понимал, почему это произошло. Они явно вышли из центральной области: и холодная ночь, и гравитация уже не были такими сильными, как раньше. И хотя девушки всё ещё нуждались во внешней помощи, больше не чувствовалось, что длительная ночь угрожает их жизням.

Самое большее через два дня, а может быть, и через один, они втроем доберутся до места, к которому смогут приспособиться. Тогда Тяньцин сможет пережить ночь в одиночку, а Куанлань понадобится лишь небольшая помощь около полуночи. Ей даже не нужно будет раздеваться и терпеть всевозможные неловкости.

Через три дня они, скорее всего, достигнут границ исследованной Империей территории. Главной темой станет сбор ресурсов и защита лагерей от агрессии Вечной Ночи. Это будет, считай, знакомый им и столь привычный мир. Если они втроём будут работать сообща, то ни Империя, ни Вечная Ночь не будут им ровней.

Темное время явно подходило к концу, и рассвет мелькал прямо перед глазами, настолько близко, что уже виднелась алая кромка за линией горизонта. Зачем Тяньцин это сделала?

Цянь Е просто не мог понять. Он думал об этом время от времени – он был полувампиром, чье место в Империи было разрушено. Можно даже сказать, что он больше не был связан с Домом Чжао. Его битва за Е Тун потрясла всю Империю, и ни Тяньцин, ни Куанлань об этом не слышать просто не могли.

Тот раз, когда Куанлань предложила ему себя ещё попадал в рамки разумного – никто из них двоих не видел выхода и никто не знал, как долго они смогут продержаться. И раз о смерти и речи быть не могло, девушка просто сделала выбор, чтобы сотворить неизбежное в полной ясности.

После встречи с Тяньцин Цянь Е никогда не обращал внимания на поддразнивания между двумя девушками. Он не считал себя настолько выдающимся, чтобы влюблять в себя юных мисс столь высокого положения. Единственная причина, о которой он мог думать, заключалась в том, что он был едва приемлемым кандидатом, которого они могли вынести, если другой вариант был смертью.

Именно так он и думал.

Но теперь все было совершенно по-другому. Цянь Е просто не мог понять, о чем думала Тяньцин, когда вливала в него вино из белых фруктов. Разве это не означает, что обе девушки будут в опасности?

В последние моменты своего рассудка Цянь Е подумал о Сун Цзынине. Он был, пожалуй, единственным, кто мог понять этих своенравных дам.

Ночь была долгой, дикой и беспокойной. Цянь Е был похож на рыбу в пустыне, пытающуюся найти лужу воды.

В своем оцепенении он вдруг вспомнил: перед ним был его дом в Черном Потоке. Юноша с силой потер глаза, но просто не мог перепутать этот безмятежный маленький дворик с чем-то ещё. Огромный континент медленно плыл по небу, отбрасывая массивную тень, вскоре поглотившую свет всего города.

Это был Континент Вечной Ночи, это был город Черного Потока.

Цянь Е толкнул дверь и обнаружил за каменным столом Е Тун, просто одетую и держащую в руке “Общую Историю Империи”. Она уже была на середине книги.

– Е Тун?!

Девушка посмотрела на него с необъяснимой улыбкой:

– Почему ты вернулся так рано? С Черным Пламенем всё в порядке?

– Я пока не голоден. А как далеко ты продвинулась в своём чтении?

– Только закончила “Возрождение Империи”. Это заставило меня задуматься... если Боевой Предок так силен, почему он так недолго прожил? И является ли Искусство Возмездия, которое он создал, тем самым, в котором ты практикуешься? Ну да ладно, я приготовлю ужин, что тебе хотелось бы?

– Ты!..

Е Тун вздрогнула, когда Цянь Е поднял ее и прижал к столу.

Она боролась, шепча:

– Что ты делаешь? Не здесь, нас увидят. Почему?.. почему ты так торопишься? Разве мы не занимались этим все эти последние дни?

Цянь Е был озадачен:

– Что? Не помню такого!

К этому моменту одежда Е Тун была наполовину разорвана. Цянь Е больше не мог подавлять свои желания: он смел толстую книгу по истории вместе с другими предметами со стола и придавил девушку. Он взволнованно надвинул её на стол, намереваясь перейти к делу.

Е Тун его действия одновременно и злили, и веселили:

– Ты похож на человека, не видавшего женщины несколько лет. Не можешь хоть чуть-чуть подождать?

– Да, прошло уже несколько лет. Я не могу ждать! – Цянь Е поцеловал ее.

В этот момент все мысли его превратились в примитивный поток, желающий извергаться, взрываться и сокрушать.

Е Тун тихо вздохнула, поправляя позу, чтобы Цянь Е было легче войти. Иначе этому неуклюжему и нетерпеливому парню потребуется вечность, чтобы сделать это.

Этот момент был наполнен давно утраченным чувством удовольствия и необъяснимой грустью. Юноша чувствовал, что Е Тун наконец-то вернулась к нему. Цянь Е крепко держал ее, боясь, что она уйдет, исчезнет и превратится в другого человека, если он отпустит ее.

Наслаждение плотью было одновременно интенсивным и новым, почти непохожим на былые воспоминания. Но эту мельчайшую разницу было трудно оценить или разглядеть в хаосе момента. Цянь Е чувствовал только, как его физические желания ослабевают, сменяясь усиливающимися эмоциями. Он не хотел, чтобы она уходила, потому что их сердца снова отдалятся друг от друга.

Но… разве она не ждала его здесь все это время?

Она вообще когда-нибудь уходила?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 197 – Несбыточный сон**

Она когда-нибудь возвращалась?

Эта проблема преследовала Цянь Е подобно мстительному духу. Даже в пылу необъяснимого удовольствия этот вопрос всё ещё не померк в его сердце: «Она вернулась? Уходила ли она?»

После пика наслаждения юноша впал в кратковременное затишье, мысли его слегка прояснились. Е Тун в его руках то обращалась в тех, кого он знал, то становилась незнакомкой. Она мягко извивалась в попытке отодвинуться – казалось бы, полностью измученная, но в тоже время будто бы заманивала Цянь Е на продолжение битвы.

Внезапно она оттолкнула Цянь Е и отскочила внутрь комнаты. Ничего необычного в её усталости не было, но в глазах юноши её тело двигалось слишком замедленно. К тому же её зависшая в воздухе фигура позволила ему разглядеть её тело под совершенно новым углом.

Такому очарованию просто нельзя было сопротивляться. Несмотря на тот факт, что тело Е Тун также менялось вслед за внешностью, образ, запечатленный в воспоминаниях Цянь Е, оставался целостным и неизменным. Как бы она не менялась, это всё равно была та же принцесса вампиров – он никогда не сможет забыть её.

Столь поспешное бегство пробудило животный инстинкт в родословной Цянь Е. Юноша рванул вперед и подхватил Е Тун на руки, а затем снова повалил вниз.

– Нет! Остановись, отпусти меня, ты… нет... не надо…

На этот раз сопротивление девушки стало куда более интенсивным. Можно даже было сказать, что она боролась изо всех сил, но всё оказалось бесполезно – её ожидал только натиск пуще прежнего. К тому моменту, как Цянь Е начал замедляться от легкой усталости, Е Тун уже обмякла и почти не шевелилась.

У нее не было сил двигаться, но это не означало, что она отказалась от сопротивления. Она потянулась к спине юноши и вонзила в неё ногти, что только вызвало очередной приступ ярости зверя.

Казалось бы, она в чем-то изменилась, но Цянь Е не мог точно сказать, в чем именно.

Маленький дворик также менялся. Временами он то становился его домом в Черном Потоке, временами походил на резиденцию в Южной Синеве, временами был точь-в-точь как их деревянный домик неподалеку от Черной Рощи. Они оставляли следы своей бурной деятельности в каждом из этих мест, в каждом их уголке.

Е Тун никогда не уходила, но Цянь Е казалось, словно он её годами не видел. И он намеревался использовать этот шанс, чтобы наверстать упущенное.

В конце концов девушка окончательно перестала сопротивляться, да у неё и не было на это сил.

Ночь постепенно сгущалась, и весь мир постепенно окутала мрачная пелена. Волны усталости в конце концов накатили на юношу, он рухнул и заснул.

Ночь была исключительно короткой, и вскоре Цянь Е разбудили первые лучи рассвета. Он протер глаза и, заслоняясь от яркого света, начал осматриваться.

В этот момент его зрение и сознание словно работали вразнобой. Пейзаж перед ним был ярким, но реакция мозга на окружение несравненно медленной – только спустя какое-то время юноше удалось хоть как-то начать соображать.

Это был пустой участок земли в лесу – очевидно, их лагерь. Костер поблизости уже погас, и всё вокруг было в беспорядке. На двух соседних деревьях виднелись слабые следы когтей, намекавшие на происходившие здесь события.

Цянь Е почувствовал, как горло его горит огнем, и ему срочно захотелось утолить жажду. Он обыскал Тайное Пространство Андруила, но там не было ничего, кроме кувшинов с вином из белых фруктов. Алкоголь пробудил мутные воспоминания – юноша припоминал, что это вино чрезвычайно ценно и что пить его просто так нельзя, иначе случится что-то плохое.

Цянь Е тряхнул головой, пытаясь прогнать невыносимую головную боль. Волны боли мешали ему сосредоточиться на своих мыслях.

В этот момент его ядро крови забилось, посылая потоки крови золотого пламени к каждой частичке тела. Цянь Е сразу оживился, и завеса, окутавшая его сознание, быстро спала.

Он вспомнил, что это был Великий Вихрь и что он находился в лагере, который они разбили прошлой ночью. И рассвет наступил лишь недавно.

– Ох!.. – в тревоге вскочил юноша, отчего, минуя верхушки деревьев, взлетел на пару десятков метров вверх и оказался на прямой линии видимости с небольшим озером.

Он и представить себе не мог, что подпрыгнет так высоко. Взволнованный, Цянь Е уже собирался принять позу для приземления, когда волна усталости и боли резко захлестнула его естество. В итоге он камнем рухнул на землю.

Боль от падения подсказала ему, что он все еще находится в области с повышенной гравитацией, примерно в восемь раз превышающей оную в Империи. Этот факт юноша прекрасно помнил, но кто же знал, что, используя силы, достаточные лишь для подъема, он в конечном счете подпрыгнет на такую высоту.

Цянь Е немного полежал, прежде чем медленно встать на ноги, параллельно с этим проверяя своё тело. В его физическом состоянии не было ничего необычного, но внутри теперь протекала странная сила. Она отличалась от обычной изначальной силы, но не склонялась к атрибуту пустоты. Если попытаться определить её принадлежность, то эта энергия окажется ровно на пересечении Рассвета и Вечной Ночи.

Каждый раз, когда мышцы Цянь Е сокращались, эта сила присоединялась к процессу и усиливала эффект. Именно по этой причине юноша только что и продемонстрировал столь резкий подъем.

Оставалось неясным, откуда пришла эта сила, но её присутствие не казалось чем-то плохим.

С другой стороны, у Цянь Е болело все тело – он крайне сильно устал. От столь долго испытываемого возбуждения конечности теперь ощущались словно свинцовые. И не похоже было, чтобы юноша с кем-то боролся. Наоборот, он чувствовал себя так, словно всю ночь занимался физическим трудом.

Цянь Е огляделся по сторонам и ещё раз убедился, что находится в своём лагере. Сейчас это место скорее напоминало руины, оставленные тяжелой битвой. Юноша свалился в сон ещё до полуночи и проспал до самого рассвета. И всё это время ему снились странные, беспорядочные сны. Однако было крайне приятно, что Е Тун была участником каждого из них.

«Возможно, я просто слишком скучаю по ней», – подумал Цянь Е, насмехаясь над собой.

Сейчас у него было более важное дело. Раз он как-то вчера заснул, как сейчас поживали Тяньцин и Куанлань? Всё будет в порядке, если они додумались съесть по белому плоду – жизни девушек оказались бы в опасности, настаивай они на сохранении ценного дара природы и не будь Цянь Е рядом для поддержания их жизненной силы.

Цянь Е считал, что нет никакой необходимости думать о том, стоит ли растрачивать белые фрукты и вино – мертвым они не понадобятся. И всё же Тяньцин и Куанлань были склонны стремиться к богатству, особенно первая юная мисс. Она обладала решимостью, граничащей с безрассудством.

Цянь Е встал и начал искать следы двух девушек.

Его замешательство и туманность рассудка отступили вместе с активизацией ядра крови, да и чувства также стали острее. В мгновение ока Цянь Е услышал вдалеке плеск воды и разговоры.

Вспомнив небольшой пруд, увиденный им буквально недавно, юноша побежал к нему. Водоемы в Великом Вихре обычно были крайне опасны. Однако этот пруд был весьма мал и находился в области с восьмикратной силой тяжести – значит, слишком большой опасности там по определению не найдётся. Если эта парочка там, значит, все в порядке.

Цянь Е быстро пересек лес и остановился на его границе. Всего спустя несколько шагов он выйдет из тени крон и окажется у водоёма.

Этот прудик в площади составлял всего пару десятков квадратных метров, а его нефритово-зеленая рябь была настолько прозрачной, что сквозь неё можно было даже дно разглядеть. Окрестности были усеяны полевыми цветами, мягко колышущимися на ветру, подобно выведенным кистью пейзажным красотам.

Тяньцин и Куанлань купались в воде.

Леди любили держать себя в чистоте. Даже если они могли очистить свои тела с помощью тайных искусств, большинство из них были более склонны принимать ванны. Кроме того, этот пруд своей безмятежностью и красотой походил на уголок царства бессмертных. Для девушки, что носилась и дралась днями подряд, такое очарование было слишком искусительным.

Пруд был столь мал и столь чист, что купание в нём мало чем отличалось от просто стояния голышом.

Цянь Е, тем временем, остановился и спрятался за большим деревом.

Пускай его контакт с Куанлань был настолько тесным, что она могла спокойно снять одежду перед Цянь Е, всё это было связано с вынужденными обстоятельствами. Юноша не хотел бы смотреть на её тело при нынешних обстоятельствах.

Тяньцин также стояла на обозрении. Эта общительная и таинственная девушка не имела интимных отношений с Цянь Е. За те две ночи, что они провели вместе, она единственная видела юношу с головы до ног, но не наоборот. Увидеть её тело в нынешних обстоятельствах – не то же самое, что на Куанлань глазеть. Не находись они в Великом Вихре, эта юная мисс могла бы и многолетнюю обиду затаить.

Цянь Е просто встал у дерева, не скрывая своё присутствие намеренно и не используя Сокрытие Родословной. Но, похоже, его действия не слишком привлекли внимание девушек. Они продолжали мыть свои тела, болтая меж собой.

– Ты действительно моешься? Я думала, ты оставишь всё на себе на пару дней! – улыбка Тяньцин была исключительно очаровательной.

Куанлань фыркнула, и в воздухе поднялась волна холода, преследуемая криком соседки по ванне.

– Я заморожу тебя до смерти, мелкая ты шлюшка! Ты ведь сама пострадала от своих проделок, не так ли?

Тяньцин фыркнула:

– Кто из нас больше всего пострадал? Мне пришлось пожертвовать собой, чтобы спасти тебя, потому что ты выглядела так, будто дальше продолжать уже не сможешь. Иначе откуда у тебя были бы силы принять ванну?

Куанлань сплюнула:

– Кто просил тебя спасать меня? Да и добрых намерений у тебя никогда не было, ты просто хотела надо мной посмеяться. Итак, ты довольна?

– Столь малая выгода не могла меня удовлетворить! Потому мне пришлось немного взять для себя.

– Ты всё ещё упрямишься! Почему ты не предприняла никаких действий в первый же день, если так хотела заполучить свою долю? Ты определённо пала, не способная ни победить, ни убежать, и в конце концов оказалась съедена. И у тебя хватает наглости на подобные разговоры?

– Ну и что? В самом начале я просто старалась быть с ним помягче. Я дала ему волю, чтобы потом он сделал ради меня всё возможное. К тому же я изо всех сил старалась сопротивляться. И что с того, что я в итоге проиграла? Победа и поражение всегда случаются на поле боя. Я не ты, и не сдаюсь сразу же после символического проявления сопротивления. Что за фарс! Ты полностью опозорила престиж семьи Ли!

Куанлань была в ярости:

– Я тебя до смерти заморожу!

Тяньцин воскликнула:

– Ой, боюсь-боюсь! Только где была вся эта твоя сила прошлой ночью?

Куанлань тут же опустили с небес на землю.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 198 – Семейная привязанность**

Обе девушки продолжали играться, прежде чем Тяньцин сказала:

– Как бы то ни было, тебе будет что показать после возвращения к сестре. Это хороший момент.

Куанлань вздохнула:

– Хорошо ли это? Сложно сказать.

– Конечно же да! Неужели ты думаешь, что она все ещё признает тебя своей сестрой, если ты проигнорируешь то, что она так серьезно тебе приказала?

– Скажи, Тяньцин, можно ли считать это жертвой ради семьи?

– Определённо.

– Но она же моя сестра. Неужели у нее совсем нет семейной любви ко мне?

– По её мнению, она делает это для твоего же блага.

– Для моего же блага? Но она никогда не спрашивала, согласна ли я, прежде чем применить силу, чтобы оказать на меня давление.

Тяньцин сказала:

– Твоя воля уже не так важна. У нее есть семейная любовь, но она не предназначена для одного человека… она для всего клана Ли. Она хочет, чтобы семья процветала, и чтобы через десять лет ваш род стал Великим Домом. Тот, кто преградит ей путь, будет отброшен прочь, даже ее собственная сестра.

Куанлань криво усмехнулась:

– Я бы предпочла не иметь такой семейной любви!

– Поэтому ты одеваешься как мужчина и тратишь всё своё время на обучение искусству меча?

Куанлань молча кивнула.

Тяньцин, некоторое время помолчав, сказала:

– Раньше я этого не понимала, но дедушка однажды сказал мне, что каждый клан на протяжении всей истории делал то же самое... “греби вверх по течению и никогда не отступай”. Они не могли допустить, чтобы их семьи постепенно пришли в упадок. Другие аристократы не станут сдерживаться только потому, что вы решили избегать определённых методов. Единственными исключениями из этого правила являются кланы Чжан и Чжао. Точно так же, как и императорский клан, эти двое подобны драконам в небе. Их семьи в каждом поколении порождают целое множество гениев, способных обратить вспять даже самые пагубные ситуации. Дедушка сказал, что, если у нас нет талантов этих двух кланов, мы просто должны идти вперёд, следуя старым традициям.

– Я понимаю это рассуждение, но с трудом могу его принять.

– Другого выхода нет, не так ли? Если хорошенько подумать, не так уж всё это и плохо.

– Это правда.

Усмехнувшись, Тяньцин вдруг ощупала грудь Куанлань:

– Как всё быстро изменилось, ты решила принять реальность?

Куанлань заскрежетала зубами и, совершив рывок вниз, вогнала Тяньцин в воду.

Несколько мгновений спустя последняя вынырнула с криком:

– Всё, хватит! Я такими темпами и простудиться могу. Серьёзно, тебе так обязательно надо выкладываться по полной? Так непохоже на кое-кого прошлой ночью. Хм, кто знает, в каком бы ты была состоянии, если бы я жертвенно не спасла тебя. Знала бы, что ты забудешь о таком одолжении, никогда бы не…

Куанлань погрузила голову соперницы обратно в воду, обрывая её речь. Отпустив Тяньцин только спустя какое-то время, девушка сказала:

– Ха, сейчас ты мне не ровня. Лучше не провоцируй меня, а то я заберу твою одежду и заставлю носиться голышом!

Взгляд Тяньцин сместился в сторону, и вдруг она во всю силу своих легких крикнула:

– Цянь Е, спаси меня! Кто-то делает со мной плохие вещи, разве ты не собираешься контролировать её?

Этот крик потряс Куанлань до полусмерти.

Взволнованная, она попыталась прикрыть рот Тяньцин, но та ускользнула в сторону:

– Как долго ты собираешься подглядывать? Спаси меня, и я позволю тебе увидеть столько, сколько захочешь!

Цянь Е не знал, выходить ему из-за дерева или нет. Он стоял к девушкам спиной и, не говоря уже о подглядывании, даже в разговор их не вслушивался. Только сейчас громкий голос Тяньцин ворвался ему прямиком в уши. Нельзя, конечно, наверняка сказать, что он не занимался подглядыванием, когда на мгновение увидел их какое-то время назад. Со столь острым зрением юноше хватило одного взгляда, чтобы разглядеть каждую незначительную деталь и никогда не забыть её. Так что между взглядом и долгим пристальным всматриванием было мало разницы.

Поскольку его позвали, не выйти было бы неправильно. Тем не менее, юноша в действительности просто так покинуть укрытие не мог – мало ли что Тяньцин сказала, после она спокойно может забить его до смерти.

Цянь не хотел появляться, но Куанлань была так взволнована, что позволила Тяньцин выскользнуть из своих рук:

– Перестанешь кричать, и я нападать перестану. Идёт?

– Договорились!

Достигнув перемирия, девы сошли на берег и оделись.

Пускай Цянь Е никогда и не смотрел на них, он мог определить их активность по одним лишь звукам.

Куанлань после кратковременной потери самообладания действовала весьма уверенно. Она уже не раз была близка с Цянь Е. Тяньцин тоже спокойно сошла на берег и оделась, стоя неподалеку от юноши. Вокруг неё не чувствовалось никаких колебаний изначальной силы – девушка не использовала маскировки. Это была истинная сущность Тяньцин, и Цянь Е стоило только высунуть голову, чтобы увидеть её всю целиком.

Очень скоро они закончили одеваться и подошли к Цянь Е. Тяньцин похлопала его по плечу, говоря:

– За твою искренность я дам тебе это.

С этими словами она сунула Цянь Е в руки раковину размером с ладонь.

– Что это? – юноша не знал ничего, кроме того, что моллюск был всё ещё жив. Однако исходящие от существа плотные волны жизненной силы намекали на его крайнюю необычность.

– Я тоже не знаю. Тем не менее, это определенно хороший образец. На дне я нашла только парочку. Ты не бросился мне на помощь, когда я в тебе нуждалась, так что остальное ты не получишь.

Цянь Е криво усмехнулся. Он не пытался оправдываться и просто убрал раковину. Как же ему можно просто взять и выйти из-за дерева в таких обстоятельствах? На самом деле он уже находил неуместным, что случайно увидел тело Тяньцин. К счастью, девушка стояла к нему спиной, так что он видел только её зад. И такой исход был едва приемлем.

Куанлань посмотрела на небо, говоря:

– Уже поздно, нам нужно поспешить!

Тяньцин кивнула. Все трое собрали свои вещи и отправились в путь.

После подтверждения их направления, Тяньцин взяла на себя роль проводника через лес, оставив тем самым Цянь Е в покое. Двое просто шли, словно ничего и не произошло.

Цянь Е хотел было спросить о случившемся прошлой ночью, но девушки поспешно вырвались вперёд. Юноша последовал за ними, усмехнувшись про себя, понимая, что они делают это специально.

Весь день троица провела в пути. Они останавливались только пару раз, чтобы собрать ресурсы, и даже тогда не тормозили надолго.

Ресурсы в центральном регионе Великого Вихря значительно превосходили ресурсы внешних регионов. И Цянь Е, и Тяньцин набили свои пространственные инструменты до отказа ещё в области с десятикратной гравитацией.

Приближалась ночь. Троица продолжала путь еще час, прежде чем выбрать место для лагеря.

В данный момент сила тяжести всего в четыре раза превосходила имперскую. Группа, чувствуя облегчение от отсутствия этой тяжелой ноши, наслаждалась каждым расслабленным движением. Однако Цянь Е всё ещё чувствовал себя несколько неладно, поскольку до сих пор отходил от усталости. Ему действительно крайне хотелось узнать, что его так вымотало.

Он уже вспомнил, что, как и раньше, готовился помочь Куанлань с противостоянием эффектами ночи. Тяньцин в тот момент причиняла вред своим спутникам, разжигая атмосферу. Эта юная мисс всегда была такой – она никогда не боялась создавать неприятности, так как никогда не страдала сама.

Последним, что он помнил, было то, как Тяньцин поцеловала его рот в рот и влила большой объем жидкости – а дальше ничего. Сны и воспоминания, которые он пережил, были настолько оторваны от реальности, что он не мог найти ни единой разумной зацепки.

В этот момент лагерь был разбит, костер зажжен, и Куанлань жарила мясо на огне. Снова пришло время встретиться лицом к лицу. Троица погрузилась в странное молчание, в котором никто из них не произнес ни слова.

Так прошел безмолвный ужин, и наступила полночь. Холодная ночь в этом районе уже не была такой проблемной. И хотя она всё ещё превосходила записи Империи, даже Куанлань смогла продержаться без необходимости переходить на интимный контакт с Цянь Е.

Наконец, Цянь Е не мог больше сдерживаться:

– Что я делал прошлой ночью?

Девушки обменялись взглядами и бесчисленными мыслями.

Потом Тяньцин спросила:

– Ты ничего не помнишь?

Цянь Е нахмурился, не зная, говорить ли ему правду. После некоторого раздумья он решил говорить честно, хотя и знал, что может не получить правды в ответ.

– Я помню, как ты скормила мне что-то, а дальше… ничего.

Тяньцин фыркнула:

– Хочешь, чтобы тебе сошло с рук все плохое, что ты сделал, просто сказав, что не помнишь? Думаешь, это так просто?

Цянь Е начал потеть. Чувство беспокойства возникло в его сердце, когда он спросил:

– Не могла бы ты уточнить?..

Тяньцин как раз собиралась заговорить, когда Куанлань остановила её:

– Не слушай ее чепуху, она только пугать людей и умеет.

Цянь Е должен был почувствовать облегчение, но по какой-то причине он просто не мог успокоиться. Он задумался на мгновение, а затем посмотрел на Тяньцин:

– Ты напоила меня вином из белых фруктов?

Тяньцин высунула язык:

– Ты даже это помнишь! Как ты узнал, что это было именно оно? Ты пробовал пить его, пока я не смотрела?

Цянь Е проигнорировал её вмешательство:

– Зачем ты заставила меня это выпить?

Тяньцин хотела что-то сказать, но Цянь Е вдруг остановил ее и повернулся к напряженной Куанлань:

– Лучше ты мне скажи.

Это еще больше усилило ее нервозность – девушка опустила взгляд на свои дрожащие руки, не в силах смотреть ему в глаза. Это еще больше усилило подозрения Цянь Е. Он приподнял лицо Куанлань за подбородок и сказал:

– Расскажи мне, что произошло, и ничего не опускай.

Выражение лица Куанлань менялось раз за разом. Её взгляд метался по сторонам, пытаясь избежать взора юноши. Однако Цянь Е был настолько силен, что она не могла убежать.

– Прошлой ночью…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 199 – Истина, скрытая во лжи**

– Ты нами воспользовался без остатка! А сейчас ещё и устраиваешь тут разборы? – вскочив, рассержено закричала Тяньцин.

Цянь Е замер. Он более мягким тоном спросил:

– Я… и как я именно воспользовался вами?

– Ты напился вина из белых фруктов, хм! Что же ещё это могло быть?

Тяньцин шлепнула Цянь Е по руке и потащила Куанлань в сторону:

– Дело уже дошло до этого, так чего теперь бояться? В худшем случае мы просто уйдём, нет никакого смысла теперь цепляться за него во время ночи.

Куанлань молча кусала губы.

Цянь Е понимал, что инициатива вот-вот перейдет в руки Тяньцин. Эта хитрая лиса, вероятно, сразу прервёт его, когда он спросит хоть что-то у Куанлань:

– Тогда зачем ты меня им напоила?

Тяньцин уставилась на него как на неблагодарного:

– Я скормила тебе не тот мусор, что мы подобрали. Это был изысканный эликсир, взращенный в моём теле с помощью тайного искусства и смешанный с моей жизненной силой. Его эффект на укрепление тела невообразимо высок. Думаешь, его легко изготовить? Каждый его глоток истончает мои изначальные вихри.

– Оо... – Цянь Е и представить себе не мог, что Тяньцин зайдет так далеко. Подобный «напиток» действительно был высококачественным, поскольку напрямую поглощал её изначальную силу. Полученный в результате эликсир просто обязан был быть несравненным.

Цянь Е заметил, что его тело слегка укрепилось и что в мышцах начала протекать новая таинственная сила. Видимо, это и был эффект этого препарата.

Юноша не мог обвинить её в злонамеренности в подобных условиях. Что же касается потери контроля над собой, то это была скорее его собственная вина за отсутствие достаточной силы воли.

Однако у Цянь Е были и свои проблемы, о которых он не хотел говорить. Его энергия крови с каждым днём становилась всё более и более буйной, отчего силы рассвета едва могли удержать ситуацию под контролем – и как только она вырвется в полную силу, сделать что-то уже не получится. Может, сила воли у юноши и высока даже по лучшим имперским меркам, но окружающая среда Великого Вихря как раз била по его слабому месту. Текущий его уровень самоконтроля, вероятно, не особо превосходил обычного эксперта.

При мысли об этом Цянь Е стало стыдно за себя. Он ещё более мягким тоном сказал:

– Тяньцин, не надо было мне давать столь хороший эликсир, моё тело и так крайне сильное.

Девушка фыркнула:

– Даже плохое от хорошего отличить не может! Думаешь, ты уже супер-сильный? Думаешь, этого достаточно? Да ни в жизни! Чем лучше твоё физическое состояние, тем легче тебе будет пересечь порог божественного воителя. Что за невежда!

С этими словами Тяньцин бросила Цянь Е нефритовую табличку:

– Я позволю тебе взглянуть на это, дабы ты потом не смущался из-за отсутствия осведомленности.

Цянь Е поймал табличку и рассмотрел её. Та была усеяна рядами маленьких слов и определённо содержала невероятно высокоранговое искусство культивации. И первая его глава называлась «Горный Бур».

Юноша бегло просмотрел табличку и обнаружил, что это тайное искусство позволяло проявлять великую силу за счёт траты силы изначальной. Даже на первый небрежный взгляд, это искусство казалось Цянь Е безгранично глубоким – потребуется немало времени, чтобы понять его.

Дар был хорош, но Цянь Е вернул нефритовую пластинку назад:

– Это твоё главное наследие, я не могу его принять.

Физические характеристики Тяньцин не были особо велики, да и поток изначальной силы был не особо плотен. Однако каждая её атака в реальном бою была чрезвычайно мощной – скорее всего, именно благодаря этому искусству. Он уже получил от девушки эликсир, так что принять ещё что-то будет слишком большим одолжением.

Но Тяньцин этого допускать не намеревалась:

– Если у тебя действительно есть сердце, просто помни, что ты у меня в долгу. Хорошо, если ты не будешь притворяться, что мы незнакомы, когда станешь влиятельной фигурой в будущем.

С тех пор как Тяньцин заговорил, Цянь Е понял, что у него нет другого выбора, кроме как принять нефритовую табличку. В противном случае, кто знает, сколько лекций и здравоучений ему придется выслушать потом.

На самом деле, это тайное искусство отлично подходило Цянь Е. Как и предполагало его название, Горный Бур походил на врезание в гору буром – чем больше прилагаемая сила, тем сильнее откат. Только обладатель крепкого тела мог проявить его полную силу. Тяньцин ввиду своих физических особенностей могла в лучшем случае получить половину его эффективности.

Лицо Тяньцин просветлело, стоило Цянь Е принять её подарок:

– Хм, один твой глоток эликсира чуть не отнял у меня полжизни. И у тебя еще хватает наглости притворяться?

Юноша почувствовал себя немного смущенным:

– Если его так трудно достать, то тебе следовало оставить его себе. Зачем тратить его на меня?

Тяньцин грациозно улыбнулась:

– Ха, я просто солгала тебе! Его не так уж и сложно изготовить. Я подготовила три глотка: один для себя, один для Куанлань, а последний… я скормила собаке!

Слыша её речь, Цянь Е всё более чувствовал себя виноватым. Тяньцин, может, и говорила, что это несложно, но этот эликсир оказался способен улучшить даже его тело древнего вампира. Уже из этого можно было понять всю его экстраординарность. В сравнении с ним целый кувшин вина из белых фруктов даже близко не стоял.

Однако Цянь Е всё равно был обеспокоен. Он уже принял ценный препарат и тайное искусство. Услуга, которую он должен будет отплатить, уже была слишком высока. Зная характер Тяньцин, когда придёт время возвращать долг, она с него все семь потов сгонит.

Кроме того, у Тяньцин, похоже, были и другие мотивы напоить юношу этим эликсиром. Но Цянь Е решил не углубляться в этот вопрос.

Чего он всё ещё не мог понять: как это он потерял всю память после одного лишь глотка? Такой эффект был до нелепости силён.

Цянь Е бросил взгляд на девушек. Затем он осторожно спросил:

– И что я сделал после того, как выпил этот эликсир?

Куанлань отвела взгляд. Тяньцин же закатила глаза, говоря:

– Что ещё могло произойти? Естественно ты превратился в зверя! Кто же знал, что ты такой человек! Ты сделал с Куанлань непоправимое – она не хотела, а ты применил силу. Несмотря на её попытки сопротивления ты оказался сильнее и уже намеревался сорвать её одежду. Всего за пару движений ты почти полностью снял оба слоя брони. Если бы внутренняя броня не была бы достаточно прочной, она разлетелась бы в клочья мгновенно. Какой же ты бесстыжий! Кстати говоря, срывать с нее одежду было даже не.…

Девушка разогревалась всё сильнее и сильнее, словно рассказывала интересную историю. В Цянь Е периодически закипала ярость от услышанного – он чувствовал, что что-то не так, но не мог вспомнить, что именно. Наконец, Куанлань больше не могла стерпеть смущения. Она подскочила к Тяньцин и прикрыла той рот рукой.

Девушка уклонилась от захвата и сказала:

– Хорошо-хорошо, я буду рассказывать серьёзно. Если ты ещё раз меня оборвешь, будешь пересказывать ему всё сама.

Куанлань слегка покраснела и обиженно отдернула руку.

Улыбка исчезла с лица Тяньцин:

– По сравнению с вином из белых фруктов эликсир в своих эффектах его превосходит многократно, и это его единственная слабость. Ты, разумеется, оказался охвачен инстинктами и хотел схватить Куанлань. Тогда она была весьма вялой, отчего сразу пала в твои демонические объятия. Я сразу пришла на помощь, но ты и меня не захотел отпускать. В конце концов, у нас не осталось никакого выбора, кроме как тебя вырубить.

История была вполне разумной. У Цянь Е от неловкости при прослушивании загорели щеки. Тем не менее, в голове его всё ещё оставалось зерно сомнений. Если всё произошло и вправду так, как то описывала Тяньцин, то вся вина действительно лежала на нём. Но почему же Куанлань казалась ему несколько виноватой?

Это была не самая важная деталь, но истина обычно в таких подсказках и заключалась.

Какой бы умной ни была Тяньцин, она сразу же заметила, о чем думает Цянь Е:

– Не дави на неё. Я лишь сдерживала тебя, а вырубила именно Куанлань.

Последняя, вся красная, отвернулась, не найдя в себе сил смотреть на Цянь Е.

Юноша кивнул:

– Это моя ошибка, как я могу винить ее? Просто... эх!

– Просто что? Жалеешь, что у тебя ничего не вышло? – спросила Тяньцин с фальшивой улыбкой.

Цянь Е поспешно ответил:

– Просто я чувствую, что моя решимость слишком низка – я даже не смог устоять перед эффектом препарата. Слава богам, что ты не дала мне совершить ошибку.

Тяньцин рассмеялась:

– Уверен, что подумал именно об этом? Ты, небось, уже решил, что она была готова на всё, но взяла и вырубила тебя, когда время подошло к самому главному. Разочаровывает, правда?

Эта девица действительно не стеснялась выражаться вслух. Но Цянь Е горячо отрицал её слова, поскольку у него действительно не было таких мыслей.

– Зачем ты тогда меня напоила эликсиром? Видишь же, как всё почти вышло из-под контроля.

Тяньцин вздохнула:

– Ты идиот. Неужели тебе и вправду кажется, что для таких вещей существует готовая формула? Не говоря уже о других компонентах, то же вино из белых фруктов мы до недавних пор в глаза не видели. Где можно достать рецепт такого эликсира?

Понимая, что Цянь Е принял её рассуждения, девушка продолжила:

– Вино я пила для того чтобы проверить его целебный эффект, а затем уже сообразила формулу. Однако, поскольку времени на это потратила я не слишком много, препарат вышел не идеальным. Назовем его на пока “эликсиром из белых фруктов”. Его целебный эффект настолько силён и нестабилен, что даже под действием тайного искусства не продержался бы и дня. Вот так ты и получил свою долю. Я больше не буду делать такой эликсир в будущем, потому что он начнет влиять на мои дальнейшие продвижения в ранге.

Тяньцин не стала всё разъяснять слишком подробно, но Цянь Е заметил ключевую деталь, скрытую в её словах. И он был глубоко тронут.

– Хватит разговоров, давай сосредоточимся на культивации. Холодная ночь – самое подходящее время для практики.

Троица синхронно приняла позы для медитации.

Несмотря на неблагоприятные эффекты холодной ночи, она также приносила и пользу: культивация в условиях подавленной жизненной силы позволяла искусствам быстрее циркулировать под давлением инстинкта выживания. И особые характеристики местной ночи гарантировали бы, что отклонений в этом процессе не будет. Да и такие искусства, как Древний Манускрипт Дома Сун, в ночное время показывали свою полную эффективность.

Холодная ночь стала относительно слабее, как и толчок к прогрессу. Уже можно было легко представить себе, насколько ограничены будут эти преимущества у внешних регионов. Для Цянь Е нынешняя фаза была лучшим временем для практики, и эту возможность упустить было нельзя.

К полуночи воздух стал ещё холоднее. Сердце Цянь Е же было спокойно, как безмятежное озеро, тихое и ясное. Это было наиболее оптимальное состояние для практики Древнего Манускрипта Дома Сун. Капли Рассвета Венеры поднимались из самого центра черной бури, а затем сходились в только недавно сформировавшемся изначальном вихре.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 200 – Понимание Горного Бура**

Время текло неспешно.

Внезапно заметив что-то, усталый Цянь Е отступил из своего опустошенного ментального царства.

Это был знак того, что Глава Света достигла своих пределов. Пускай в процессе изначальная сила не расходовалась, для управления вихрем и конденсации изначальной силы требовалось немало умственной концентрации. Цянь Е никогда раньше не сталкивался с подобным явлением. Оно возникло лишь в Великом Вихре, поскольку тут Древний Манускрипт Дома Сун работал в несколько раз быстрее.

Цянь Е заглянул в собственное тело и обнаружил, что слой алого золота Рассвета Венеры уже заполнил дно нового изначального вихря и теперь искрился золотыми огоньками кристаллических гранул. Такими темпами на полное заполнение вихря и заложение фундамента для следующего уйдёт месяц с лишним.

Пришло время сделать перерыв, поскольку превышать пределы разума – явно плохая идея.

До рассвета оставалось ещё немало времени, а обе девушки с головой были погружены в практику. Цянь Е сидел спокойно и переваривал свой опыт и переживания с тех пор, как попал в этот мир.

Углубленное Искусство Возмездия здесь имело невиданную эффективность – одного дыхания было достаточно, чтобы втянуть в тело окружающую изначальную силу. Такое усиление не могло обеспечить юноше дополнительную изначальную силу, но зато позволяло выгодно обучаться определённым искусствам контроля.

Эти искусства на самом деле были просто набором трюков и техник, и, какими бы сложными они бы ни были, выше обычного уровня прыгнуть они не смогут. С текущими познаниями Цянь Е на боевом пути он сумеет развить подобную технику самостоятельно.

Согласно объяснениям Тяньцин, похожим на активное состояние Углубленного Искусства Возмездия эффектом могли пользоваться только божественные воители. Так что практика этого искусства в буквальном смысле позволяла прыгнуть выше головы – как обычный воитель сможет выдержать такое давление? Только Цянь Е с его телом древнего вампира мог выдержать напряжение, сопровождаемое с вызовом стометрового изначального вихря. Любой другой человек превратится в мясной фарш.

С другой стороны, взращивать энергию крови было куда проще. Расхищение Жизни – самый простой и прямолинейный путь к повышению ранга. После резонанса с Рекой Крови юноша получил кое-какое наследство, но то, однако, после подробного сравнения оказалось не таким уж и выдающимся по сравнению с современными творениями. Кроме того, ни одно из тех искусств не могло сравниться с Расхищением.

Это было разумно: кровавые нити просто пожирали слабых и ничего более. Просто пищей для них была эссенция крови, содержащая массы жизненной силы. Это позволяло пропустить часть процесса очищения и конденсации, отчего эффективность только возрастала.

Потому вампиры только и сосредотачивались на взращивании пределов своих родословных талантов и тайных искусств, способных преумножить или проявить эти силы. Остальным техникам они не уделяли особого внимания.

Продолжая эту цепочку мыслей, Цянь Е по достоинству оценил всю глубину Древнего Манускрипта Дома Сун: это искусство и в самом деле смогло превратить разумную золотую энергию крови в темно-золотую – крайне невероятный подвиг сам по себе.

Темно-золотая энергия крови ни разу не упоминалось в наследствах, которыми он обладал. Согласно древним записям, после достижения ранга графа энергия крови вампира принимала золотой оттенок, а затем с каждым рангом становилась всё боле чистой.

Такова была ценность его наследия. Возможно, когда юноша при продвижении к рангу герцога свяжется с Рекой Крови второй раз, ему откроется больше информации. Найдёт ли он информацию о темно-золотой энергии крови в тот момент – это уже вопрос. Возможно, эта тайна была связана с принцами или даже более высокими рангами.

Из текущей информации он в настоящий момент мог точно сказать, что Древний Манускрипт Дома Сун – это что ни на есть высшее тайное искусство для вампирской расы. Его способность очищать и изменять природу энергии крови могла даже превзойти пределы их родословных. Темно-золотая энергия крови могла быть отнесена к числу лучших даже по меркам всего вампирского мира.

Но как столь невероятное искусство могло оказаться таким неизвестным? Да настолько, что Сун Цзынин легко выудил его из хранилища клана. Да и как оно там вообще оказалось в первую очередь?

Цянь Е казалось, что почти любой знающий эксперт сразу заметит всю необычность манускрипта.

Человеческая раса возвысилась в силе более 1200 лет назад. Добавить к этому не указанную в книгах историю темных рас, которая шла неизвестно сколько времени, и уже невозможно было представить, сколько секретов было скрыто в песках времени. Возможно такой манускрипт – лишь один из многих и многих.

Цянь Е мягко выдохнул. Зная, что сейчас он не найдет ответа ни на один из своих вопросов, юноша задвинул их подальше в сердце и продолжил размышлять в тишине.

Ночь была чрезвычайно мирной. Её холод по-прежнему витал в воздухе, проясняя душевное состояние юноши. Сначала Цянь Е запомнил текст с нефритовой таблички целиком, а затем начал перечитывать его слово за словом.

Горный Бур был не просто техникой высвобождения изначальной силы, но также несравненным способом её контроля и направления. Начиная с первой точки фокусировки, та, проходя слой за слоем, снежным комом нарастала в огромную лавину. В конечном итоге противник не сможет ни блокировать атаку, ни уклониться.

Но дело было не только в этом. Волны изначальной силы одна за другой накатывали в быстрой последовательности. После прорыва первой волны следующая уже оказывается готова к выпуску, отчего ожидать её накопления просто не нужно.

Контроль и объединение нескольких потоков изначальной силы увеличивали сложность в геометрической прогрессии – направлять три потока не так просто, как нанести три удара подряд.

Чем больше количество точек активации, тем меньше разрывов между волнами и тем плотнее залп. Естественно, контролировать их в таком случае будет гораздо труднее. На пике этого искусства можно будет контролировать в общей сложности девять точек активации. Это позволит создать нескончаемый поток силы, способный разрушать горы и сравнивать с землей вражеские формации.

Вспомнив паттерны атак Тяньцин в бою, юноша понял: девушка использовала три точки силы, и уже этого ей хватало, чтобы получить очевидное преимущество над сверстниками. Куанлань могла соперничать с ней только с Объятием Холодной Луны на руках. Без этого знаменитого меча она сразу переставала быть достойным оппонентом.

Тяньцин тормозило не её отсутствие понимания, а скорее малая прочность тела. Каждая точка активации вызывала в мышцах огромное напряжение, в чём-то похожее на силу изначального вихря Углубленного Искусство Возмездия. Три точки силы, вероятно, были её пределом.

Постигнув теорию, Цянь Е начал направлять искусство в соответствии с предписанным на табличке методом. Рассвет Венеры, будучи высшей вариацией изначальной силы рассвета, имел крайне особый атрибут – легкость использования. Одной мысли было достаточно, чтобы направить его в нужную часть тела. После первого цикла Речного Бура изначальная сила в теле юноши ударными волнами потекла от живота к кончикам пальцев. По команде эти вибрации сразу же вспыхнут с огромной силой, поражая врага.

Цянь Е продолжал цикл искусства и вскоре сконденсировал вторую точку активации. В этот момент легкое онемение охватило всё его тело – явный признак ответной реакции на вибрации. Однако это покалывание ничуть не затронуло юношу. Такое ощущение для него было сродни прикосновению перышка к телу.

В мгновение ока образовались три точки активации, и три слоя вибраций сложились воедино. Ощущение покалывания также стало гораздо более очевидным. Это был текущий уровень Тяньцин, но для Цянь Е давление всё ещё находилось в приемлемом диапазоне – не сказать, что он испытывал какие-то сложности.

Поэтому он и не собирался останавливаться. Цянь Е продолжал направлять искусство, формируя четвертую, пятую и шестую точки активации. Только в этот момент юноша почувствовал, как его тело наполняется вялостью, словно скованное свинцовой рубашкой. После недолгих раздумий он решил пойти дальше и сформировать седьмую.

Одновременное существование семи точек привело к появлению плотного массива ударных волн. С нынешним рангом Цянь Е разрыва между атаками в подобном состоянии уже почти не будет. Теперь, чтобы победить его, врагу нужно как-то постараться создать брешь.

Однако это был его текущий предел. Однажды, когда он пересечет порог божественного воителя или поднимется даже выше, его скорость атаки ещё возрастёт, и тогда семи точек силы окажется недостаточно – придётся познавать это искусство дальше, чтобы оно не теряло в своей эффективности.

От семи точек активации по всему телу начала исходить легкая покалывающая боль. Цянь Е знал, что достиг предела – создание следующей точки, вероятно, повредит ему. И, раз даже при семи точках в движениях чувствовалась скованность, заходить дальше без крайней необходимости определённо не стоило.

Цянь Е медленно рассеял изначальную силу, вздыхая про себя о том, как полна была Империя скрытых талантов. Что за могучий эксперт мог использовать девять точек активации одновременно? Предок, создавший это искусство, вероятно был гением, способным использовать изначальную силу в абсолютном совершенстве.

Великий Вихрь был раем для Цянь Е. Один день практики здесь равнялся нескольким снаружи. Однако для развития полезнее всего будет отправиться в область десятикратной гравитации или даже глубже. Только вот двое его спутниц не могли здесь надолго оставаться, отчего юноше пришлось отправиться с ними в сторону первого прохода.

К тому времени, как они закончат собирать все необходимые ресурсы, придет время покинуть Великий Вихрь. Безусловно, желание вернуться вглубь этих земель или даже пойти ещё дальше у Цянь Е присутствовало. Культивация там в течении месяца равнялась году снаружи и по сути была одноразовым шансом – вернуться сюда потом будет очень непросто.

Цянь Е узнал у девушек, что на следующее открытие прохода в нейтральных землях уйдут сотни лет. Как только Изначальный Прилив закончится, тоннель исчезнет. В тот момент двум фракциям придётся бороться за квоты уже для следующего раза.

В этот момент над горизонтом появились первые лучи рассвета, и Цянь Е оглядел светлеющий мир, наслаждаясь этим редким моментом спокойствия. Так много всего произошло за то короткое время, что он провел в этом мире – юноша чувствовал себя морально измотанным. Но стоило золотым лучам солнца коснуться его, как всё беспокойство, смятение и волнение, казалось, рассеялись.

Именно в этот момент Цянь Е решил, что покинет Великий Вихрь вместе с Тяньцин и Куанлань после прибытия на имперские территории.

Вчерашний сон напомнил Цянь Е, что он скучает по Е Тун. Первое, что он сделает по возвращении – это посетит павший военный корабль и увидит ее. Даже если он не сможет встретиться с ней, один голос её услышать будет уже приятно.

Даже такой решительный человек, как он, не мог не вспоминать о ней и не чувствовать ожидания.

Внезапно Цянь Е охватило знакомое чувство недомогания. Когда Е Тун пыталась убежать от него во сне, её тело и внешность постоянно менялись. Только её спокойные, холодные глаза сказали Цянь Е, что она оставалась самой собой.

Но теперь, когда он мысленно вернулся к той ясной сцене хаоса, силуэт девушки и телосложение стали заметно отличаться от тех, что помнил Цянь Е. Вместо этого они походили на фигуру Тяньцин в озере.

Однако это был сон, редко совпадавший с действительностью. Кроме того, не было ничего странного в том, что проекции в голове едва бодрствующего человека сильно искажались. Цянь Е также испытывал желание к Тяньцин, когда его родословная бесновала в центральной области. Но это было всего лишь побуждение, что никогда не перерастет в действие.

Так Цянь Е и утешал себя, игнорируя мимолетное чувство беспокойства.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 201 – Потерянная**

Прошел день, а Бай Кунчжао всё сидела в кустах и смотрела на далекую каменную башню.

Издалека послышались легкие шаги и приглушенный зов, за которым вскоре последовала фигура Анвена. Его броня была несколько повреждена, а сам он казался сильно уставшим.

Его глаза при взгляде на молодую девушку загорелись. Затем он, криво улыбнувшись, сказал:

– Как и ожидалось, ты снова вернулась.

– Я заблудилась, – Кунчжао смотрела вперёд, очевидно, сосредоточенная на атаке на каменную крепость. Ответ её казался чуть ли не произвольной реакцией организма.

Анвен беспомощно выдохнул:

– Ты уже три раза теряешься.

– Да, я действительно заблудилась, – она словно и не слышала его слов.

Юный демон больше не знал, что и делать. Он присел рядом с Бай Кунчжао на корточки и сказал:

– Я же тебе говорил, это нам не по силам. Почему ты вернулась сюда?

Девушка указала на замок:

– Там есть что-то хорошее. Что-то похожее на вино.

– Если тебе так хочется выпить, просто скажи! У этого вина неприятный побочный эффект, его нельзя пить слишком много. Разве ты ничего не почувствовала, когда пила его?

Юная дева, не отрывая глаз от каменных стен, начала припоминать:

– Я и вправду что-то почувствовала. Было очень уютно и тепло. Ощущение такое, словно повсюду уголками укололи, но не больно. К тому же мне очень хотелось спать.

– Что-нибудь еще?

– Нет.

– Разве ты не почувствовала себя… странно?

– Нет, – глаза её расширились: – объясни, в каком смысле странно.

Анвен глубоко вздохнул, на лице его отразилась смесь из разочарования и счастья:

– Теперь я понял: у твоего тела имеется целое множество скрытых повреждений, и это вино фактически исцеляет его, одновременно активизируя твою жизненную силу. К тому же твой организм в виду слабости инстинктивно стремится укрепить себя. Но даже так вино даст побочные эффекты. Возможно, сейчас это и не заметно, но в один момент эти изменения сложатся воедино и вырвутся наружу.

Девушка серьезно спросила:

– О каких побочных эффектах ты говоришь?

Под её пристальным взглядом Анвен слегка растерялся. Он открыл рот и снова закрыл его пару раз. Наконец, он решил продолжить свой рассказ и ответить на её вопрос:

– Фактически, это эффект афродизиака. А, значит, ты захочешь оставить потомство.

– Оставить потомство? – глаза девушки загорелись.

Анвен вздрогнул. Череда возмутительных мыслей крутилась у него в голове, среди которых бесконечно повторялось: “А что, если она действительно хочет подарить мне ребёнка…”

– Мы можем изучить эти потомства-не-потомства позже. Давай сначала сровняем это место с землей!

При взгляде на юную девушку, указывающую на каменную башню, юному лорду демонов очень захотелось стукнуться головой о дерево.

– Нет! – решительно отказал он.

– Тогда я пойду сама.

– Ты тоже не можешь уйти!

– Почему?

Эта девица задавала ему этот вопрос уже не в первый раз, и каждый раз Анвен умалчивал эту тему. Но, судя по всему, затягивать дело было бессмысленно. Пока не удастся отговорить её от нападения на каменный замок, Бай Кунчжао это место не покинет – юноша уже не раз уводил её отсюда только для того, чтобы увидеть, как она пропала у него с хвоста. Потому у него и не было другого выбора, кроме как снова вернуться к убежищу аборигенов.

Анвен боялся, что в какой-то момент девушка попадет в беду, и он не успеет вовремя.

Он вздохнул:

– Главная причина – белый туман четырехруких. Он не страшен, но только в относительно малых количествах. Я всё равно попаду под его контроль, если в меня попадёт слишком много. К тому же, я только что проверил его и выяснил, что эффекты тумана крайне проблематично изгнать полностью. Их можно подавить только временно, а это значит, что рано или поздно опасность снова поднимет голову. Если эффект вспыхнет… это заставит тебя сделать кое-что, что тебе не понравится.

Девушка задумалась:

– Я не боюсь боли и могу выдержать многое. Если они изобьют меня до полусмерти, я им отомщу.

Анвен криво усмехнулся:

– Нет-нет, они тебя не побьют, всё будет намного хуже. Я не хочу, чтобы это случилось, правда не хочу.

Девушка медленно кивнула, словно отчасти поняв его слова:

– Мы ведь можем выманивать их потихоньку и убивать, как я сделала в самом начале.

– Нет, обстановка здесь нехорошая. Мы не можем оставаться здесь надолго, нам следует поспешить обратно в безопасный регион. Чтобы пережить здесь ночь, нам нужно использовать вино из белых фруктов, а это ресурс ограниченный. Прежде чем у нас закончатся запасы, мы должны будем вернуться в место потеплее.

Девушка указала в определенном направлении:

– Место потеплее? Ты имеешь в виду туда?

Анвен удивился. Ему пришлось описать весьма широкий круг, чтобы определить направление, в котором сила тяжести была слабее всего. Он никогда не рассказывал ей об этом, но Бай Кунчжао смогла определить направление одними инстинктами. Юный лорд демонов не боялся конкуренции в силе, но сейчас он чувствовал себя побежденным.

– Да, в том направлении.

Девушка посмотрела на него:

– Кажется, тебе много пить не нужно, а значит, вина нам хватит надолго. На сокрушение этого замка уйдёт всего день-другой.

– Я пил очень мало, потому что не смел пить слишком много. Лечебный эффект этого алкоголя имеет тенденцию накапливаться. Я могу напасть на тебя, если возьму и потеряю контроль.

К счастью, девушка больше не спрашивала, будет ли он пытаться ударить или что-то другое, избавляя его от необходимости объясняться.

– А что насчёт тех штук внутри замка?

Анвен пристально посмотрел на неё, говоря:

– Раз уж ты так этого хочешь, давай разок попробуем. Но если я потеряю контроль над собой, тебе придется бежать одной. И чем дальше, тем лучше.

– Почему?

На этот раз Анвен не стал ничего объяснять. Он просто сказал:

– Неважно. Даже без моих слов ты, вероятно, поймешь, что делать, когда придёт время. Всё равно ты решаешь любой вопрос инстинктивно.

Он взглянул на каменный замок, а затем начертил на земле простую схему. После этого он провел прямую линию, говоря:

– Мы будем атаковать по этому маршруту. Какова бы ни была опасность или препятствие, не останавливайся. Мы пройдём прямо в центр и узнаем, что там у них находится. Что бы то ни было, мы возьмем его и уйдём. Мы не станем задерживаться дольше, чем на три секунды, поняла?

Девушка кивнула.

– Ладно, пошли, – Анвен окружил себя и спутницу облаком слабого черного тумана – оно медленно продрейфовало к каменной крепости.

И хотя черный туман возник из ниоткуда, большинство туземцев просто игнорировали его присутствие. Только когда он достиг стен, один из четырехруких воинов на сторожевой башне посмотрел вниз. Озадаченный, туземец приготовился закричать, когда из его рта вырвался сгусток черной энергии.

Четырехрукий тут же лишился жизни и упал с башни. Анвен разогнал черный туман и прыгнул на стену, ведя за собой Бай Кунчжао. Затем он снова прыгнул и теперь оказался уже внутри каменного замка.

Двоица друг за другом ворвалась в толпу дикарей, сыпанувших со всех щелей их пристанища. Анвен, обнажив двухметровый клинок, махом разрубил на две части десятки туземцев. Следующим шагом он преодолел несколько метров и, разверзшись демонической энергией, отбросил ближайших аборигенов назад.

Бай Кунчжао следовала за ним по пятам. Она прыгала, нанося удары налево и направо своим огромным тесаком – каждая её атака попадала по жизненно важным органам одного или нескольких туземцев сразу. Некоторые из более удачливых жертв сумели избежать смерти от энергии меча Анвена, но клинок девушки уничтожал их наверняка. И даже если они не погибали на месте, шансов на восстановление у этих аборигенов больше не было.

Словно военный корабль среди ветра и волн, они пробивались к самому центру каменной крепости.

Бай Кунчжао сразу же заметила небольшое деревце в центре каменной башни. То было несколько увядшим, и с его кроны свисали три белых плода. Те на вид казались мелкими и сморщенными – им, похоже, было ещё далеко до зрелости.

Девушка подняла клинок, чтобы срубить дерево, но на полпути заколебалась. В конце концов она протянула руку, схватила два самых крупных плода и убежала, оставив самый маленький позади.

Анвен был гораздо спокойнее. Он обошел площадку, попутно собирая несколько растений и фруктов в свой пространственный инструмент, прежде чем догнал Кунчжао. Весь процесс длился всего пару вдохов, но группа четырехруких туземцев, среди которых не было недостатка в женщинах, уже собралась и преграждала двоице дорогу. Внезапно на них опустилось несколько облаков белого тумана.

Юноша вздрогнул. Как он мог осмелиться принять их в лоб? С криком он воздвиг барьер из демонической энергии, и сразу потащил спутницу в другом направлении.

Барьер продержался всего несколько мгновений, прежде чем окончательно растворился в белом тумане.

К счастью, этого времени такому эксперту, как Анвен, хватило, чтобы вытащить девушку из каменной крепости.

Через короткое время дуэт показался в лесу в десятке километров от места происшествия. Они были полностью залиты кровью и казались весьма уставшими. И пускай большая часть алой жидкости принадлежала дикарям, двоица также получила немалые повреждения. Раны девушки были в основном поверхностными. Анвен, с другой стороны, был полностью усеян порезами, один из которых глубоко вошел в спину. Этот удар прорезал его внешнюю и внутреннюю броню, а также защитную демоническую энергию, и дошел почти до самых внутренностей.

На торчащей кости виднелась неглубокая отметина. Кости Анвена отличались от других демонов тем, что были светло-черными и отсвечивали золотистым блеском. Всё потому, что он с самого детства практиковал искусство очищения костей и весьма преуспел в этом.

Если бы не прочность его скелета, юноша мог бы получить тяжелейшие ранения.

Остановившись, Бай Кунчжао оглянулась:

– Они нас потеряли.

Анвен глубоко вздохнул, сел и принял лекарство. Он посмотрел на два белых плода в своей руке и передал их обратно:

– Это, конечно, хорошие вещицы, но тратить на них сокровища Его Величества точно не стоит.

С этими словами демон указал на лодыжку девушки.

Цепь на её лодыжке, подаренная Неугасаемым Пламенем, окончательно потускнела, очевидно, лишенная всякой силы. Они были полностью окружены на выходе, отчего к свободе пришлось пробиваться кровавым боем.

Раны Анвена не были легкими, да и девушка пережила несколько смертельных ударов только благодаря цепочке на лодыжке – без этого сокровища у неё были бы не только порезы. Её бы, скорее всего, уже разрубили бы на несколько кусков.

Девушка склонила голову набок:

– Разве оно было нужно не для того, чтобы его использовать?

– Да, но не для чего-то подобного… – юноша покачал головой. По его мнению, такое спасительное сокровище следует использовать только в самый критический момент на грани жизни и смерти. Нападение на каменную крепость с самого начала было ненужной битвой.

Кунчжао, казалось, ничего не знала о ценности этого сокровища, отчего его потеря её и не беспокоила.

Она долго смотрела на белые фрукты, а потом передала один из них Анвену:

– Этот будет твоим.

Свой она разделила на две части, съела одну и убрала другую.

Анвен не могла понять, зачем она это сделала. Он передал ей свой белый фрукт, говоря:

– Возьми и этот, если тебе это так нужно.

Бай Кунчжао на мгновение заколебалась, а потом покачала головой:

– Нет, это твое.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 202 – Диверсия**

Анвен, очевидно, не хотел слишком четко делить все с Кунчжао, но та оказалась весьма настойчива. Потому выбора, кроме как принять белый плод и приступить к лечению ран, у него не было. К тому моменту, как он закончил, наступила холодная ночь.

Юный лорд демонов оказался готов. Вместо того, чтобы съесть белый фрукт, он достал секретное лекарство демонов и осторожно открыл его: струйка черной энергии вырвалась из серебристой трубки, и Анвен её полностью вдохнул.

Он махнул трубкой в сторону наблюдавшей девушки:

– Это поможет мне пережить ночь, но, к сожалению, оно сделано из демонической энергии принца и может быть использовано только демонами. Иначе бы я его и тебе дал.

Анвен отшвырнул трубку в сторону, но, к его удивлению, рядом мелькнула маленькая фигура – это Бай Кунчжао прыгнула и схватила пустой сосуд от лекарства. Она заглянула внутрь и запечатала оставшуюся половину белого плода внутри.

Анвен был удивлен. Только когда девушка тщательно закрыла и спрятала трубку, он понял стоящие за её действиями намерения.

Это демоническое лекарство было чрезвычайно ценным, и немногие во всей их расе могли его создать. Сама трубка также была весьма значимым предметом, поскольку защищала своё содержимое от всевозможных условий окружающей среды. Она служила для хранения, поглощения ударов, предотвращения разрушения, изолировала изначальную силу и так далее. Это был редкий сосуд в Великом Вихре.

Анвен, конечно, знал, что Бай Кунчжао очень привязана к силе и сокровищам, но никогда не думал, что до такой степени.

– Нас можно считать второй группой пришедших в Великий Вихрь. Имперские эксперты прибыли первыми, но мы их так и не застали. Точно так же мы не застали тех многих представителей Вечной Ночи, что вошли до нас.

Девушка молча ждала продолжения рассказа, в основном потому, что понятия не имела, что он хочет ей поведать.

Анвен достал кинжал и начертил на земле сложную схему. Затем он вырезал на ней несколько линий. Девушка внимательно смотрела, но все, что она могла сказать, так это то, что каждая линия после входа в диаграмму расходится на множество разных ветвей.

Анвен время от времени останавливался, а затем добавлял новые штрихи к диаграмме. Только нарисовав обширную сеть линий, он оказался доволен своей работой. Заметив взгляд девушки, он похлопал её по лбу, говоря:

– Не волнуйся, мало кто в Империи или Вечной Ночи может понять это, так что просто слушай мои объяснения.

Он указал на сложную диаграмму:

– Это пространственный туннель, через который мы вошли.

Зрачки Бай Кунчжао расширились. Она просто не могла связать этот сложный рисунок с пространственным проходом.

Анвен указал на одну часть изображения:

– Это структура туннеля. Да, нам казалось, что мы движемся по прямой, но на самом деле мы проделали длинный путь в пустоте, иногда даже перепрыгивая с одной точки на другую. Силы там перемещали нас к следующему месту прыжка.

Девушка казалась озадаченной.

Юный лорд с улыбкой ответил:

– Это не так уж и важно. Что имеет значение, так это результат после прохождения туннеля. Пускай мы и входим в один и тот же вход, каждый сталкивается с разными средами и пространственными силами. В следующем сегменте ситуация аналогичная. Потому все мы и оказались в разных точках этого мира.

Юная девушка, наконец, задала вопрос:

– Как ты узнал об этом?

Анвен пожал плечами:

– Мне нравится изучать всевозможные явления, особенно в области исследования пустоты. В последние годы дел у меня было немного, поэтому я изучил все клановые записи, связанные с этой областью, отчего сильно расширил понимание темы. Кстати, многое из того, что я сейчас нарисовал, связано с прорицанием. К сожалению, большинство в нынешние дни использует гадание как средство для предвиденья мелких проблем, совсем забыв о реальном его применении. На самом деле, если бы все объединили свои искусства гадания и усилия, чтобы изучить структуру этого тоннеля, мы бы уже давно смогли покинуть этот мир-клетку.

Глаза девушки расширились, и по выражению её лица было видно, что она понятия не имеет, о чем говорит юноша.

Анвен самоуничижительно рассмеялся:

– Я и забыл, что ты никогда слышала об этом. Неважно, всё равно никто кроме тебя не станет слушать мои речи. Эти старейшины из клана думают только о том, как уничтожить вампиров и монополизировать мир Вечной Ночи. У них нет никакого интереса смотреть на исследования, что не несут мгновенной выгоды.

С этими словами палец юноши указал на еще одну расходящуюся линию:

– Я уже сказал, что мы вошли через один вход, но были разделены на множество выходов. Пронаблюдав за окрестностями в течение прошедшего дня и рассчитав траектории по этой же модели, я с уверенностью могу сказать, что более сильные всегда оказываются выброшены ближе к ядру Великого Вихря.

– Между нами такая большая пропасть в силе, так почему же мы оказались вместе?

Анвен улыбнулся:

– Всё потому, что мы вошли одновременно. Я стабилизировал точки прыжка, когда мы проходили через них, отчего тебе только и оставалось делать, что следовать за мной по прямой. Будь задержка хоть слегка больше, некоторые из точек отсоединились бы и переносили в другом направлении. А, значит, одновременно вошедшие если и не выйдут вместе, слишком далеко друг от друга приземляться не станут, если только не возникнут особые обстоятельства.

– А разве не хорошо следовать за могущественным экспертом?

– Точно нет, – засмеялся демон, указывая на окрестности: – Пойми, холодные ночи этих земель сможет пережить далеко не каждый. Я сам пришел подготовленным, но и эта подготовка продержится всего пару дней. Мы должны быстро покинуть это место. Да и опасность, таящаяся днем, не уступает ночи. Я подозреваю, что те, кого захватили туземцы, хорошо не кончат. Так что, если кто-то проследует за мной и приземлится рядом, в месте, что намного превосходит его уровень, сможет ли он выжить в принципе?

– К тому же, я, может, и не заинтересован в убийствах, но не стану сдерживаться, если увижу вампира. Если они приземлятся неподалеку, пусть погибнут от моих рук, если не от холодной ночи.

Бай Кунчжао поняла его объяснения. Следовать за экспертом в проходе было не лучшей идеей, так как можно было оказаться в неблагоприятной для себя среде.

– Но есть кое-что, чего я не совсем понимаю. Прибыв сюда, мы увидели следы имперского лагеря. Но из того, что я знаю, Чжао Цзюньду всё ещё возглавляет войну на Пустотном континенте. Кто из них может обладать силой, равной моей? Было бы разумнее, если бы этот лагерь был их вторым или третьим.

Анвен нахмурился.

Девушка спросила:

– Эти люди сильны?

– Великий Вихрь отличается от внешнего мира. Он гораздо больше подходит для нас, элиты Вечной Ночи. Люди, вошедшие в это царство, должны были приземлиться подальше от центрального региона, даже если они такие же сильные, как я. Но эти, похоже, вышли даже ближе, чем я и ты. И, судя по следам, их больше чем один. Что весьма странно, поскольку я просто не могу вспомнить, когда Империя могла вырастить и отправить таких гениев. Я хочу догнать и посмотреть, кто они такие. Тебе самой не страшно?

– У них есть сокровища?

– Конечно, как их может не быть? Кроме того, они первыми прибыли в Великий Вихрь и, вероятно, они же и совершали набеги на тот каменный замок до ещё нас. У них, по крайней мере, должно быть несколько белых фруктов и много кувшинов вина. Мы сразу ограбим их, если столкнемся!

Девушка наконец нашла интересную тему:

– Мы покинем это место завтра утром.

Анвен с облегчением вздохнул. Ему, наконец, удалось уговорить Бай Кунчжао покинуть это место. Юноше очень не хотелось снова совершать набег на каменный замок. В прошлый раз ему едва удалось избежать попадания в белый газ, но даже тогда он вдохнул изрядную его дозу. Накапливать больше токсина он позволить себе не мог.

\* \* \*

Когда наступил рассвет, Цянь Е и две девушки закончили свою практику и продолжили путь к стартовой области.

Пробежав час, все трое почувствовали толчок во всем теле, словно прошли сквозь тонкую мембрану: сила тяжести резко ослабла, дойдя до двухкратной нормы. После многодневного воздействия повышенной гравитации с их плеч будто сняли многотонный груз – все почувствовали себя необъяснимо расслабленно.

Цянь Е остановился, чтобы оглянуться на бескрайние леса и черные холмы, мелькающие сбоку. Пейзаж впереди же был весьма разнообразен: по зеленым равнинам петляла река, поросшая рощами, холмами и оврагами. Вдали виднелся величественный горный хребет, вершины которого уходили бог знает как далеко в облака.

Обменявшись взглядами, Куанлань и Тяньцин тихо ахнули.

Первая указала на далекую горную гряду, говоря:

– Это Пепельный Горный Хребет, огромная река течет от его подножия. Если я не ошибаюсь, это должна быть Река Нефритовой Ряби. За ней находится территории, нанесённые на карты – пройдём дальше и сможем определить фактическое направление нашего пути.

Тяньцин посмотрела вниз на землю под ногами, а затем схватила камень, чтобы изучить его подробнее:

– Смотрите, на этих камнях есть прожилки. Это Звездный Камень, редкий минерал, специфичный для Великого Вихря. А, значит, раз мы нашли эти камни, земли Империи уже не за горами.

Куанлань указала на далекую реку:

– Эй, а что это там?

Текущее их местоположение было оптимальным для осмотра окрестностей, да и зрение у всей троицы было весьма острым. В паре десятков километров отсюда, возле рощи, в реке цвело несколько букетов белых цветов лотоса. Окутанные пятнами звездного света, они буквально кричали о своей необычности.

Даже Тяньцин не знала, что это за цветы, а Цянь Е был ещё более озадачен.

– Если я не ошибаюсь, – сказала Куанлань: – это Шелковый Лотос, главный компонент для Стоячей Воды Перерождения, и встречается он только в Великом Вихре.

Стоячая Вода Перерождения семьи Ли и Жемчужина Грома были чрезвычайно редким товаром. На наличие спасающего жизнь лекарства никто жаловаться не станет, отчего первый продукт мгновенно выкупался сразу после выпуска на рынок. Даже увидеть его было редкостью, не говоря уже о покупке. У многих высокопоставленных аристократов не было и шанса заполучить его себе на руки.

По слухам, вся квота на следующее десятилетие уже была забронирована важными шишками.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 203 – Подозрительные расхитители сокровищ**

Естественно, такое сокровище, как Шелковый Лотос, нельзя было игнорировать. Куанлань побежала к берегу реки с криком:

– Позвольте мне собрать их!

Сбор растений такого рода обычно требовал особых методов, что повышали эффективность процесса. Разумеется, никто из них не мог превзойти в этом отношении Куанлань.

Она сплела голубую сеть из ледяной изначальной силы и набросила её на Шелковый Лотос, запечатав тем самым его в глыбе льда – очевидно, так семья Ли эти цветы и собирала. Без особого ледяного атрибута клана Цзинтан Ли пожать это растение просто так не получится.

Руки Куанлань не останавливались ни на секунду: сеть за сетью опускались на этот единственный лотос, завершив процесс только на седьмом слое.

Она выудила запечатанную ледяную глыбу и бросила ее Цянь Е:

– Сохрани его для меня.

В Тайном Пространстве Андруила оставалось не очень много места, но юноша без колебаний освободил место для цветка, стоящего больше, чем вся его коллекция изначального оружия седьмого ранга.

Куанлань сплела еще одну семислойную сеть и запечатала второй Шелковый Лотос. К тому времени, как сбор была закончен, лоб девушки покрылся испариной. Похоже, затраты сил её были весьма существенны.

Она протянула руку, чтобы сорвать скованный льдом лотос, когда издалека донесся громкий крик:

– Опусти его!

Предупреждение Цянь Е прозвучало сразу же следом:

– Осторожно!

Куанлань подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как луч фиолетового света прорезал небо и устремился к её лбу.

Этот луч был быстрым, бесшумным и безжалостным. Куанлань могла только увернуться, удерживая в руках замороженный лотос. Цянь Е сделал шаг вперед и разрезал приближающийся фиолетовый луч на две части.

Истинная форма снаряда открылась троице, когда он упал на землю – это оказалась чрезвычайно острая стрела двухметровой длины с полой головкой, издающей резкий запах. Легкого дуновения ветра хватило, чтобы у Куанлань закружилась голова – наконечник стрелы содержал сильный яд крайне высокой токсичности. Может, семья Ли и была известна своими искусствами прорицания и медициной, но немногие яды могли сравниться с тем, что содержался в этой стреле.

Даже сама Куанлань, попади в неё отрава, оказалась бы в серьёзной беде, особенно сейчас, когда под рукой не было ни противоядия, ни защитного снаряжения. Ледяным взглядом девушка посмотрела на источник снаряда. В Империи она не боялась никого, кроме людей калибра Чжао Цзюньду и Цянь Е. То, что её чуть не ранили здесь, в Великом Вихре, приводило юную мисс в бешенство. С момента своего прибытия она повсеместно страдала от ограничений и по факту толком врагов не убивала.

Из дальнего леса вышли женщина и двое мужчин. Первая держала длинный лук, что был таким же высоким, как и она сама – похоже, из этого оружия стрелу и выпустили. Мужчины шли по обе стороны от неё.

Все трое бросились вперед на полной скорости и только на стометровой отметке сбавили темп.

Женщина вложила в лук новую стрелу и прицелилась в группу Цянь Е. Она посмотрела на три оставшихся шелковых лотоса глазами, полными жадности, и прорычала:

– Учитывая, что мы все люди, я отпущу вас, ребята, если вы сложите вещи и свалите подальше.

Цянь Е, Куанлань и Цзи Тяньцин обменялись взглядами. Они понятия не имели, откуда у этой троицы взялась такая уверенность. Было бы нормально, если бы они не узнали Тяньцин, да и про Куанлань они могли не слышать. Но как можно было не узнать Цянь Е, получившего широкую известность в кровавой битве при Неукротимом? Эксперты выше определённого уровня сразу осознают все последствия встречи с этим легендарным монстром лицом к лицу.

Даже Ли Фэншуй, генерал имперской армии, пал от его руки.

Все трое явно были людьми, способными войти в Великий Вихрь. Как они могли не знать Цянь Е?

Как раз в тот момент, когда троица склоняла головы в озадаченности, двое мужчин посмотрели на девушек:

– Почему бы нам не захватить этих двух дам?

Он даже не успел договорить, как пощечина заставила его распластаться на земле. Женщина атаковала молниеносно, её рука вернулась к стреле сразу после удара, словно ничего и не произошло.

– Вам нравятся эти лисы, да? – в её голосе слышался огонёк убийственного намерения.

Мужчина, встав наверх, открыл наполовину распухшее лицо. Он рассмеялся, щуря глаза:

– Конечно нет. Как они могут сравниться с вами? Я просто имел в виду, что мы должны схватить их и продать Королю Лоа. Разве таким образом мы не заполучим хороший запас препаратов?

Женщина была несколько тронута. Она посмотрела на Куанлань и Тяньцин, а затем перевела взгляд на Цянь Е. И стоило её взгляду опуститься на лицо юноши, как он больше не смог оторваться.

Мужчины тут же нахмурились. Один из них выхватил меч и свирепо двинулся вперёд:

– Почему вы не бросаете свои вещи?

Куанлань помахала ледяной глыбой, говоря:

– Ты хоть знаешь, что это такое? Или ты правда хочешь чего-то, о чем не знаешь?

Лицо мужчины побагровело:

– Мне нужен и цветок, и ты!

Лицо Куанлань вытянулось:

– Я изначально планировала отпустить вас, так как мы все из Империи, но, раз вы смерти ищете, на меня не пеняйте.

Женщина устремила зловещий взгляд на Куанлань. Никто не знал, о чем она думает, но она не стала нападать сразу.

Куанлань бросила ледяную глыбу Цянь Е:

– Убери его.

Рука Цянь Е едва шевельнулась, прежде чем ледышка исчезла.

Глаза женщины расширились:

– Пространственное оборудование!

– Оно самое. Давайте, идите и ограбьте нас! – помахала пальцем девушка.

Дыхание женщины стало хриплым, стоило ей глазами сделать жест компаньонам – те сразу начали обходить троицу с обеих сторон. Сама она натянула свой длинный лук и прицелилась в Куанлань.

Двое мужчин ограничивали Куанлань в движениях, параллельно сторожа взглядом Цянь Е с Тяньцин. Женщина могла перевести прицел на любого врага легким движением локтя. На самом деле ей даже двигаться нужно не будет – стрела сама полетит к цели, на которую она нацелилась.

Внезапно, вслед за криком женщины стрела полетела в сторону Куанлань в виде пурпурной молнии! В тот момент, когда она начала действовать, двое мужчин вскочили и ударили по Цянь Е и Тяньцин.

Цянь Е взмахнул Восточным Пиком вверх, даже не взглянув на нападавшего.

– Оставь его в живых! - воскликнула Тяньцин.

Пораженный, Цянь Е хотел остановить удар, но было уже слишком поздно. Восточный Пик уже разрубил мужчину и его меч на две половины.

Тяньцин вздохнула, её фигура замерцала и появилась над оппонентом. Она наступила второму мужчине на спину и с силой вдавила в землю.

Затем юная мисс легким прыжком спрыгнула вниз. Нападавший подергивался на дне огромной воронки, будучи не в силах подняться. Похоже, сила ног Тяньцин была вовсе не слабой.

По сравнению с Цянь Е и Тяньцин положение Куанлань было более серьезным. Её пальцы, двигаясь подобно прялке, формировали бесчисленные нити изначальной силы, окутывавшие пурпурную стрелу. Потребовалось три слоя, чтобы, наконец, заключить снаряд в ледяные оковы.

Как и ожидалось, Великий Вихрь был полон опасностей. Будь то белый туман туземцев или странный яд этой женщины, ни с одним из них обычные эксперты не могли справиться.

Куанлань пристально смотрела на женщину, слабый голубой свет танцевал на кончиках её пальцев. Сила врага не представляла из себя чего-то особенного, но иметь с ней дело будет весьма проблематично. Тот, кто хорошо владеет луком, будет хорош и в отступлении. Пускай лук со стрелами в этом мире и были весьма эффективны, главной проблемой служил странный яд женщины.

Куанлань не боялась смерти, но и не собиралась просто так бросать свою жизнь на ветер. Она должна быть осторожна, даже если ей придется приложить в десять раз больше силы, чем обычно.

Женщина не ожидала, что стрела не достигнет цели, но ещё сильнее её удивило, что её спутники не выдержали даже одного удара соперников. Удар Цянь Е не выглядел чем-то невероятным – на самом деле больше всего её пугало игривое отношение Тяньцин.

Некоторое время она колебалась. Затем она наполовину вытащила кинжал из ножен, прежде чем наложить ещё одну стрелу на лук.

Кинжал, на вид самый обычный, был произведён в Империи, но пурпурный отблеск на его лезвии весьма сильно бросался в глаза. В дополнение к лезвию и наконечнику стрелы, её ногти также были покрыты слабым фиолетовым сиянием. Куанлань стала двигаться ещё более осторожно, когда поняла, что всё тело это женщины покрыто кучей яда.

Однако Цянь Е не испугался и просто пошел вперед с поднятым наготове мечом. По-видимому удивленная, женщина медленно начала отступать к лесу.

Тяньцин явно колебалась и не хотела пускаться в погоню. Увидев действия юноши, она закричала сзади:

– Цянь Е, с тобой все будет в порядке?

– Этот ничтожный яд не причинит мне вреда, – ответил он.

На лице женщины промелькнуло беспокойство. Она некоторое время пристально смотрела на Цянь Е, а затем первым же шагом сиганула в лес. Она была настолько быстра, что лишь немного уступала Цянь Е. Последний нахмурился, когда потерял цель из виду. Юноша не стал продолжать погоню, потому что лес вызывал у него плохое предчувствие.

Цянь Е вернулся к двум дамам:

– Я потерял её.

– Ничего, у нас здесь всё ещё есть выживший, – Тяньцин вытащила пострадавшего из земли и бросила на землю. Этот бросок был преднамеренным и хорошо спланированным – его хватило, чтобы сломать несколько ребер жертвы.

Отчаянно вскрикнув, мужчина проснулся от боли и едва успел раскрыть глаза. Увидев двух дам, он явно испугался, но и подавить свои желания не смог.

– Кто ты? – спросила Тяньцин.

Мужчина кусал губы и молчал.

Девушка фыркнула:

– Молчун у нас, да? Хорошо, тогда следующие десять минут постарайся не заговорить.

Она пнула мужчину под ребра, посылая бесчисленные иглы изначальной силы в тело. Лицо пленника внезапно побагровело, а вся фигура начала извиваться. Однако удар Тяньцин запечатал не только его изначальную силу, но и горло, лишив его возможности издать хоть малейший звук.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 204 – “Мертвые” люди**

Лишь спустя десять минут Тяньцин вновь пнула мужчину, освобождая его от мучений.

Пленник, весь в поту и совершенно измученный, хотел было что-то сказать, но девушка остановила его:

– Погоди, я дам тебе ещё десять минут. Подумай хорошенько над тем, что хочешь сказать.

Мужчина задрожал, уловив угрозу в её словах.

Цянь Е спросил:

– Что с ним не так?

– Поскольку они также из Империи, не кажется ли тебе странным, что они не узнают тебя в лицо? – спросила Тяньцин.

Юноша себя знаменитостью не считал, но что-то определённо было подозрительно, раз Тяньцин так серьёзно об этом утверждала, а Куанлань впала в задумчивость.

Последняя сказала:

– Они выжившие из предыдущей группы?

– Я проверяла список выживших, но подобных людей там нет.

– Если они не выжившие, то, быть может, они из тех “мертвых” людей?

Тяньцин кивнула:

– Вполне вероятно. И мне весьма интересно узнать, что они пережили после своей “смерти”.

Лицо мужчины становилось всё более и более пепельным.

Тяньцин присела рядом с ним:

– Теперь-то знаешь, что говорить? Тогда вперёд.

Пленник будто хотел что-то сказать, но колебался.

Тяньцин спокойно продолжила:

– Уже почти закат. И хотя холодная ночь по сравнению с центром опасности не представляет, терпеть неприятности мы не станем. Я заброшу тебя вглубь, и полагаю, ты знаешь, что это значит.

– Вы знаете о глубинных землях? – ахнул мужчина.

– Ну конечно, мы сами только что вернулись из района с десятикратной силой тяжести.

Глаза пленника расширились от шока:

– Это невозможно! Никто не может дотуда дойти! Никто оттуда не возвращался!

– Вы сами, наверное, в центральный регион пытались попасть ради этого? – в руке девушки появился белый фрукт.

Глаза мужчины чуть не выскочили из орбит:

– С-священный плод! И такой большой! Вы действительно побывали в Священных Землях!

– Священных Землях? – Тяньцин ухватилась за ключевое слово.

Мужчина в конце концов успокоился и сказал:

– Высшие называют центральный регион “Священными Землями”. И раз вы получили священный плод, значит, вы видели их… этих людей с несколькими руками.

– Сам ты кто?

– Я… Я, наверное, числюсь мертвым в Империи, – мужчина криво усмехнулся. Он собрался с мыслями и сказал: – Моя фамилия Наньгун, а мое имя Тяньюй. Я нахожусь в Великом Вихре... уже двадцать с лишним лет.

Тяньцин и Куанлань удивлённо переглянулись. Двадцать лет – срок немалый. Согласно имперским записям, после пяти лет пребывания в этом мире люди начинали страдать от множества неудобств, вызванных воздействиями окружающей среды. Чем выше был ранг человека, тем сильнее притуплялись эти эффекты, но ни один гений не сможет прожить здесь более десяти лет в целости и сохранности. Эксперты, что не появляются спустя десять лет, записываются в потери и считаются обществом мертвыми.

То, что Наньгун Тяньюй смог выжить здесь в течение двух десятилетий, было настоящим чудом.

– Я родом из вторичной ветви семьи Наньгун. Я поставил на кон свою жизнь, чтобы получить квоту для Великого Вихря. Я думал, это будет удачный поворот в моей жизни. Кто же знал, что люди здесь будут столь разрознены? Меня послали исследовать более глубокие регионы ещё до того, как я успел привыкнуть к окружающей обстановке. Именно во время этого задания мой отряд попал в засаду и рассеялся. Преследуемый дикими зверями, я только и мог что бежать без оглядки. В конце концов я случайно попал в центральный регион и попал в плен к туземцам.

– А потом?

– А потом? Не знаю, повезло мне или нет, но я действительно выжил. Они оставили меня в живых и завербовали в группу двуруких в качестве патрульного и брачного инструмента. К счастью, мои основы были достаточно сильны, чтобы пережить бесконечное спаривание и продержаться до того момента, пока мое тело не начало меняться. Трудно сказать, человек ли я теперь.

Тяньцин на мгновение задумалась и сказала:

– Разденься и покажи нам эти изменения.

Наньгун Тяньюй уже давно потерял всякую волю к сопротивлению. Он молча разделся и встал перед троицей.

Как опытные войны, ни Тяньцин, ни Куанлань не обращали внимания на эту неловкость. Они направили свои тайные искусства на сканирование тела пленника.

Мужчина был худощав, но его скелет был чрезвычайно крепок и плотен – его свойства превосходили оные у экспертов по закалке костей. Тяньцин вбила Наньгун Тяньюя в землю, но ни одна из его костей не сломалась от удара. Скелет его был окружен стальными мускулами – такое тело намного превосходило большинство экспертов Империи и не слишком сильно отставало от четырехруких аборигенов.

Цянь Е это не слишком удивило, но двое юных мисс втайне поражались. Как люди, водящиеся с имперской аристократией, они четко осознавали, что ни о каком Наньгун Тяньюе и слышать не слышали. Это означало, что тогда он был просто обычным экспертом и уж точно не гением из стандартов Тяньцин. Он, вероятно, был в самом конце списка среди тех, кто входил в Великий Вихрь.

Его нынешняя физическая мощь, однако поместила бы его в высшую группу гениев.

В тот момент, когда мужчина обернулся, открылось его истинное отличие от обычных людей. Вдоль спины и позвоночника торчал ряд костяных шипов размером с палец. Эти отростки были пепельного цвета и тверды, как сталь – такая защита нередко встречалась у диких зверей, но для людей она была крайне неестественна.

Кроме того, на его локтях и лодыжках располагалось множество костяных шпор.

Цянь Е подошел к нему и легонько похлопал по плечу. По вибрациям, возникшим от удара, юноша смог понять большую часть внутренней структуры Наньгун Тяньюя.

Из большинства костей мужчины росли маленькие костяные шпоры. Об их присутствии почти нельзя было догадаться по внешнему виду, но они могли оказаться немалым сюрпризом для нападающего. Что больше всего удивило Цянь Е, так это внутренности мужчины.

Сердце Наньгун Тяньюя было исключительно большим и занимало большую часть грудной клетки, отчего легкие в размере намного уступали среднестатистическим. Остальные органы были чуть ли не свалены в хаотичном беспорядке в брюшной полости. Кровеносные сосуды извилисто сплетались, словно густая паутина. Этому парню очень повезло, что этот беспорядочный рост ещё не убил его.

Цянь Е объяснил двум девушкам внутреннее состояние тела пленника, прежде чем отправиться осматривать труп другого мужчины – тот находился в почти таком же состоянии, но размеры и положение внутренних органов несколько отличались. Это свидетельствовало о том, что на него тоже повлиял Великий Вихрь.

Тяньцин задавала более подробные вопросы, на которые Тяньюй честно отвечал.

Оказалось, что он вступил в ряды двуруких сразу после того, как попал в плен. Пережив начальную фазу, он в конце концов стал одним из них. По мере того как его тело начало меняться, он начал приспосабливаться к окружающему миру и начал продвигаться к центральным регионам.

С тех пор прошло двадцать лет. Наньгун Тяньюй немного изучил язык местных аборигенов и знал немало шокирующей внутренней информации.

У туземцев четырёхрукость не считалась наследственной чертой. Как двурукие, так и четырехрукие люди могли родить четырехрукого потомка. Просто у двуруких людей было несколько меньше шансов сделать это. Туземцы имели весьма четкую иерархию: двурукие служили рабами и пушечным мясом, в то время как четырехрукие служили воинами и офицерами, главной боевой силой племени.

Удивительно было то, что туземцы придерживались матриархальной структуры. Четырехрукие женщины были правителями каменных замков, а вовсе не мужчины-войны. Четырехрукие женщины были самыми крупными поставщиками четырехрукого потомства, и та самка, что порождала больше крепких мужчин на свет, становилась королевой каменного замка. Из-за их способности производить белый туман, ни одно существо не могло устоять перед их капризами, и каждый в поле зрения мог стать инструментом для размножения.

Наньгун Тяньюй также был одним из таких брачных инструментов. Только вот его трансформация и изначальные боевые способности сделали его сильнее обычных двуруких аборигенов. Потому он был повышен до особого ранга на границе двух каст. Ему поведали, что он сможет отрастить лишнюю пару рук, если будет регулярно пить вино из белых фруктов.

Двурукие дикари имели сложное происхождение. Среди них было немало таких же людей, как и Наньгун Тяньюй, да и не только людей – многие расы Вечной Ночи также попадали в плен к местным. Тяньюй и два его спутника произошли из одной и той же каменной крепости.

Группа Цянь Е не видела подобных мутантов в области высокого давления, потому что там они просто не могли выжить. Без священных плодов даже аборигенам было трудно пережить ледяные ночи.

Пока Тяньцин продолжала допрос, из леса появилась недавняя женщина. На этот раз с ней были демон и арахнид.

Женщина указала на Цянь Е:

– Это они! Это они украли мое сокровище!

Демон и арахнид посмотрели на Шелковый Лотос, но сами не знали, для чего он был нужен:

– Что это за штука?

Во взгляде женщины мелькнула неуверенность:

– Что бы это ни было, это определенно ценное сокровище.

Демон задумался, оценивая троих врагов с головы до ног. Не все растения и предметы были полезны для каждого – какие-то из них могли представлять ценности только для людей, но темным расам казались мусором. Цянь Е и две сопровождавшие его дамы на первый взгляд казались весьма грозными оппонентами, отчего ввязываться в большую драку из-за слабой мотивации было бы глупым решением.

Теперь женщина ещё сильнее встревожена:

– Ваше превосходительство, если вы их уберете... Я… я отдам себя вам. Я также познакомлю вас со святой расой.

– Святой расой? – демон был тронут таким предложением.

– Ещё, у них есть пространственное оборудование! – женщина собралась с духом и выбросила самую большую из своих карт.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 205 – Грабеж и убийство**

Не имело значения, что находится внутри пространственного инструмента, потому что он сам был бесценным сокровищем. И хотя обладавшие таким предметом люди сами должны были быть экстраординарными, демон также был весьма уверен в своих собственных возможностях.

Он обменялся взглядами с арахнидом и обнажил свое оружие: кинжал в правой руке и изначальный пистолет в левой. Затем он шагнул вперёд, говоря:

– Положите всё, что у вас есть, на землю, и я отпущу вас.

Тяньцин, всё это время спокойно наблюдавшая за происходящим, не удержалась от смешка:

– Я сама подумала о том же, но всё же внесу пару корректировок: даже и не мечтайте уйти живьём ценой своих пожитков!

Демон вскипел от ярости, его глаза наполнились убийственным намерением. Арахнида слова девушки разозлили ещё сильнее – он обратился в свою истинную получеловеческую форму и, бросившись к Тяньцин, поднял свой боевой топор и рубанул сверху вниз!

Этот арахнид обладал силой графа, и, если прибавить к этому ещё и инерцию его атаки, удар топора просто обязан показать сокрушительную мощь. Тяньцин, естественно, не стала принимать эту атаку в лоб и просто скользнула в сторону. Внезапно на её месте появился Цянь Е и встретил боевой топор горизонтальным ударом.

Паукообразный пришел в ярость: мышцы во всём его теле извивались и сокращались, неся топор вниз с ещё большей силой и свирепостью.

Громкий звон раздался в воздухе – это боевой топор ударился о Восточный Пик. Меч лишь слегка осел, но полностью погасил могучий удар арахнида.

Демон и женщина глубоко вдохнули, похолодев с головы до ног.

Они, естественно, прекрасно понимали силу своего товарища. Не говоря уже о дуэли один на один, они не смогут остановить его удара, даже если скооперируются. Цянь Е не казался внешне таким уж и сильным, но ему удалось остановить боевой топор одной рукой – был ли он божественным воителем?

Арахнид не мог поверить своим глазам. Он непрестанно ревел, вливая все возможные силы в свои руки в попытке оттеснить Восточный Пик. Однако атака желаемого эффекта не произвела, и бой превратился в соревнование сил. Как он мог победить? Каждый раз, когда арахнид прибавлял силы, ему казалось, что он словно пытается врезаться в горный хребет – безумная отдача изначальной силы ошеломила его.

Пять точек активации заискрились по всему телу Цянь Е, изливая волну изначальной силы за волной и легко останавливая топор оппонента. В мгновение ока паук взмок от пота и задыхался. Давление на Восточный Пик также ослабло.

У Цянь Е не было ни малейшего желания задерживаться в этом столкновении надолго. Юноша с холодной улыбкой оттолкнул боевой топор, сделал шаг вперед и нанес яростный удар по сочленению меж человеческой и паучьей половинами тела.

Кулак, поддерживаемый силой Горного Бура, мгновенно разнёс барьер изначальной силы арахнида в щепки и разорвал проследовавшие за этим внутренности. Паук скорчился, будучи не в состоянии выговорить и слова. В следующее мгновение он рухнул наземь и больше не двигался.

Такой результат превзошел всякие ожидания наблюдавших. Демон и женщина были потрясены поражением могущественного графа-арахнида. Тяньцин и Куанлань, на самом деле, тоже были удивлены тем, насколько легко Цянь Е сразил своего врага.

Демон в панике попытался отступить, но за его спиной вдруг появилась ледяная аура:

– Куда это ты собрался?

Потрясенный, демон повернулся и выстрелил во врага, но ему удалось задеть лишь остаточный образ. Куанлань снова появилась у него за спиной. В этот момент демон краем глаза заметил какое-то мерцание. Не успев подумать, он мгновенно нанес удар в том направлении, и атака действительно попала по цели! Демон хотел было выдернуть клинок, но кинжал просто не поддавался. Он удивленно поднял взгляд и увидел, как Тяньцин держит его оружие за край. Несмотря на то, что эта девушка казалась маленькой и проворной, сила её была неоправданно велика. Демону потребовалось немалое усилие, чтобы чуть-чуть отвести клинок назад – хоть на мгновение расслабься он, и оттащили бы уже его самого.

Сгусток черной энергии вырвался из головы демона: он пытался сформировать свой врожденный тотем. В следующее мгновение со спины его хлынул холод, и вскоре тело демона потеряло над собой контроль, а демоническая энергия рассеялась. Куанлань схватила его за затылок и влила огромный поток ледяной изначальной силы. Агрессивная мощь разрушила остатки сопротивления демона и превратила его шею в сосульку.

Демон недолго продержался под совместным натиском двух дам и вскоре испустил последний вздох.

Тяньцин с сожалением вдохнула. Сначала она хотела захватить врага в плен, но тот был довольно силен, и было проще от него избавиться.

Став свидетелем гибели двух экспертов, женщина, выпустив стрелу, развернулась на пятках и рванула в лес. Она оказалась на удивление быстра, и расстояние дало ей хорошую фору. Группа Цянь Е не смогла поймать женщину до того, как она скрылась в тени деревьев.

Посреди этих неожиданных событий Наньгун Тяньюй внезапно вскочил и бросился в реку. Он нырнул к водным глубинам, где его аура быстро исчезла.

Никто не ожидал, что Наньгун Тяньюй вернёт себе подвижность, и никто не знал, что он будет таким хорошим пловцом. Учитывая, насколько искусен он был под водой, шансы поймать его вновь также были близки к нулю, даже если вся троица поплывёт за ним вслед.

Однако этот мужчина сообщил им немало полезной информации, включая тот факт, что не все пропавшие люди мертвы. Некоторые из них, возможно, попали в руки аборигенов и постепенно принимали другие обличья.

Похоже, что дикари и группа Наньгун Тяньюя были весьма осторожны и редко покидали зону повышенной силы тяжести и ещё реже приближались к территориям Империи и Вечной Ночи. Вот почему записей о них было столь мало.

Троица не нашла ничего ценного в пожитках арахнида и демона – имущество их в основном состояло из предметов Великого Вихря, да и по большей своей части было полезно только для темных рас. Пригодные же объекты по сравнению с добытыми троицей в глубинных регионах и гроша не стоили. Потому ничего, что могло зацепить взгляд, так и не было найдено.

Тяньцин вернула сознание арахниду и устроила тому допрос. Этот паук вошел в Великий Вихрь ещё во время предыдущего открытия прохода, но особых успехов внутри не добился. Телосложение арахнидов среди всех темных рас было самым выносливым и крайне хорошо сочеталось с окружающей средой этого мира. Даже без каких-либо серьёзных прорывов они становились сильнее, просто пребывая в этих землях. Потому граф и остался тут, чтобы заняться исследованием, охотой за сокровищами и поиском возможностей убить пару-другую имперцев.

Будь то эксперт из Империи или Вечной Ночи, кто бы ни пересек незримую черту, он попадет в область высокой гравитации. Те земли были запретным местом для обеих фракций, поскольку из их глубин никто ещё не возвращался живым.

Эта арахнид действовал только вблизи границ, и даже тогда он отправлялся на вылазки вместе с компаньонами.

Понимая, что больше ничего не сможет от него добиться, Тяньцин подняла клинок и покончила с пленником.

И демон, и арахнид имели по карте с серией пометок на них. Эта информация заполнила много пробелов в имеющихся данных троицы.

Выяснив своё примерное местоположение, Тяньцин сказала:

– Давайте сначала отправимся на Пастбище Внуков Неба, затем к Колодцу Созвездий, а затем, наконец, к Пруду Жизни.

Этот путь был несколько сложнее других вариантов, но Тяньцин объяснила Цянь Е всё в нескольких словах:

– Пока ещё мало кто знает, где находится Пастбище Внуков Неба, поэтому мы должны сначала отправиться туда и собрать столько добра, сколько сможем. Затем мы найдём Колодец Созвездий, поскольку в процессе нам желательно не быть прерванными. Люди из Империи ещё не должны были попасть туда, и даже если некоторые из них умудрились там очутиться, угрозы нам они представлять не будут. Пруд Жизни же пользуем обеими фракциями, и потому, как только мы до него доберёмся, нас будет ждать серьезная битва.

Тяньцин имела в виду, что сначала нужно было разобрать более насущные вопросы, будь то грабежи или убийства, прежде чем отправляться на битву у Пруда Жизни. Куанлань не возражала против этого плана, Цянь Е также не мог придумать ничего лучшего. После того, как Куанлань закончила собирать лотосы, они изменили направление и пошла к Пепельной Горной Гряде.

Эта горная цепь, протянувшаяся на тысячи километров в длину и испещрённая крутыми обрывами, несла в себе как величие, так и опасность. Троица в ровном темпе пересекла подножие горы и приступила к подъему.

Естественно, пропасти и трещины в скалах не могли удержать их. Цянь Е сразу ко всему приспособился: он продвигался вверх по обрыву, как паук, обламывая выступающие скалы при помощи меча и Горного Бура. Что же касается слишком гладких частей, то он с помощью того же инструмента выдалбливал горную породу и создавал на ровном месте опоры.

На самом деле, сам Цянь Е не нуждался в этих опорных точках. Всё, что ему было нужно, это активировать Горный Бур и, погружая руки в камни, подниматься наверх. Только вот породы здесь были настолько твердыми, что даже Тяньцин не факт, что сумеет их раскрошить одним только Горным Буром. Потому юноша и помогал дамам, прокладывая путь.

Цянь Е сунул руку в расщелину, надеясь подтянуться, когда почувствовал резкую боль в кончиках пальцев. Затем ощущение перешло в оцепенение.

Он отдернул руку и нащупал на пальце маленького жука, изо всех сил старающегося высосать из него кровь. Насекомое было на удивление сильным, а его жвала несравненно острыми – оно и вправду сумело прокусить кожу Цянь Е. Что делало его ещё более смертоносным, так это яд. Палец юноши уже начал распухать и синеть, а нервы – терять чувствительность.

На первый взгляд его рука была похожа на руку обычного человека, которого укусила змея. Однако Цянь Е обладал телом древнего вампира – насколько же опасен этот яд, раз сумел добиться столь ужасающего эффекта!?

Цянь Е послал пучок темно-золотой энергии крови к своему пальцу. Шлейф слабого золотого пламени загорелся на кончиках ногтей, и распухший палец постепенно вернулся в свое первоначальное состояние. Яд жука был настолько силен, что смог продержаться пару мгновений, прежде чем был испепелен темно-золотым пламенем.

Жук взволнованно вскрикнул, вливая в тело юноши как можно больше яда, но как могло насекомое преодолеть ответный удар темно-золотой энергии крови? Палец Цянь Е быстро вернулся в прежнее состояние, в то время как энергия крови скакнула в жука и не менее быстро обратила его в пепел.

Цянь Е почувствовал некоторое сожаление – такой ядовитый вид был крайне редок и в нужных руках мог послужить несравненным лекарством. Однако насекомое оказалось слишком опасным. Будь на месте юноши Куанлань, она уже бы умерла от яда.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 206 – Гость на пастбище**

После смерти этого жука Цянь Е почувствовал, как бесчисленные маленькие пятнышки съеживаются в скальных расщелинах. Немного поразмыслив, юноша отказался от их поимки. Эти ядовитые насекомые были слишком опасны, да и обращаться с ними он не умел – их ценность резко падала после смерти.

Цянь Е повернулся к девушкам и сказал:

– Остерегайтесь насекомых в расщелинах скал, они чрезвычайно ядовиты.

Тяньцин и Куанлань кивнули. Раз даже Цянь Е считал этих жуков крайне опасными, содержащийся в них яд определённо был крайне токсичен.

Вооруженный опытом, юноша крайне осторожно пролезал мимо скальных расщелин. Как и ожидалось, в них он нашел целое множество насекомых, не менее ядовитых, чем встреченный им ранее жук. Но теперь, когда юноша был настороже, просто так причинить ему вред не получится.

Ближе к концу пути Цянь Е просто обдавал трещины кровавым пламенем. Даже если братья меньшие не умрут от огня, при приближении темно-золотой энергии крови они захотят спрятаться где-нибудь подальше.

Голые утесы здесь были лишены всяких растений и животных – даже предположить, как эти насекомые выживали здесь, было трудно.

То, что лежало над троицей после того, как они преодолели опасную зону, представляло собой снежную полосу. Части вершин были покрыты снегом, но большая часть площади всё ещё оставалась каменистой.

Так же, как и в Империи, после прохождения снежной полосы редко появлялась жизнь: ветер на такой высоте был исключительно силён и содержал в себе клочья изначальной силы пустоты. Идти против такого ветра – всё равно что идти против постоянных атак человека, обладающим изначальной силой. Даже Тяньцин и Куанлань чувствовали напряжение, когда продвигались сквозь горную бурю, не говоря уже об обычном эксперте.

Цянь Е визуально подметил места, где видел насекомых, и двинулся вверх наперекор ветру.

Через несколько минут все трое, наконец, достигли вершины и ступили на Пепельный Горный Хребет.

Они продолжали свой путь без отдыха. Спуск был намного легче, и вскоре троица уже вышла из снежной полосы. Они спустились с утёсов, пробежались по холмам и, пройдя ещё две горы, наконец, оказались в скрытой долине.

Эта долина со всех сторон была окружена горами, и единственным проходом к ней был весьма пологий склон. Долина была весьма хорошо скрыта естественной опасностью и высотой окружавших её скал.

Зона обитания ядовитых насекомых, через которую только недавно прошел Цянь Е, для обычных экспертов была запретной. И ядовитые членистоногие были лишь одной из многих опасностей на этом пути.

Чтобы войти в долину по основному маршруту, необходимо было пересечь несколько опасных участков. Из-за географии местности тропа не тянулась прямиком внутрь – легко можно было заблудиться в её извилинах и очутиться в смертельной зоне. Кто знает, сколько жизней потребовалось клану Сун, чтобы найти это место.

Долина находилась далеко от районов действия Империи и Вечной Ночи. Дом Сун держал местонахождение своих земель в секрете на протяжении многих лет, не давая информации просочиться наружу. Обычно кто-то из членов семьи отправлял партию товара с пастбища примерно раз в десять лет, и этого урожая хватало, чтобы сделать клан Сун самым богатым в Империи.

Куанлань спокойно и собранно стояла на входе в долину. У Цянь Е также не было хорошего представления о местных богатствах, поэтому только Тяньцин радостно верещала:

– Пошли, пошли скорее! Клан Сун столько лет копил здесь богатства! Внутри должно быть много хорошего! Забирайте всё, как только увидите! Не нужно сдерживаться.

Цянь Е хихикнул, не зная, что и ответить.

Сун Цзынин, вероятно, хотел, чтобы Цянь Е собрал урожай с пастбища и передал его ему после того, как покинет Великий Вихрь. Естественно, он мог оставить себе всё что приглянется.

И всё же, даже Цзынин не мог предположить, что Тяньцин и Куанлань последуют за Цянь Е на Пастбище Внуков Неба. Более того, Тяньцин имела на руках собственный пространственный инструмент. Словно волк вошёл в дом ягнёнка.

Подгоняемый Тяньцин, юноша собрался с мыслями и пошёл к долине, размышляя, стоит ли сообщить Цзынину правду. Седьмой юный мастер был человеком опытным и знающим и, вероятно, не станет печалиться из-за одной неудачи. Но, как бы там ни было, потенциальный удар от Пастбища Внуков Неба был настолько велик, что от таких новостей и сердце могло хватить.

Миновав пологий склон и обогнув скалу, троица увидела безграничную покрытую зеленью местность.

Долина оказалась неожиданно большой – снаружи нельзя было даже помыслить о наличии такого бессмертного сада. У подножия холмов росли пышные леса, пестрящие зелеными, желтыми и большими красными пятнами листьев – такой пейзаж походил на прекрасную картину. Маленький ручеек тянулся с гор и сквозь деревья впадал в пруд в глубине долины.

В центре долины раскинулся большой луг, разделенный на несколько участков. На каждом участке росли разные растения или даже деревья разной высоты. Некоторые деревья были увешаны плодами, другие были покрыты морем цветов. Каждый участок земли показывал уникальную картину.

За исключением заборов, здесь было мало следов человеческой деятельности. Однако недалеко от входа в долину стояла небольшая деревянная хижина с полем перед домом и позади него. Очевидно, здесь кто-то жил.

Удивленный, Цянь Е обменялся взглядами с девушками. Последний груз с Пастбища Внуков Неба был доставлен десять лет назад, а это означало, что живущий здесь человек пребывал в Великом Вихре ещё больше времени. Увидев пример Наньгун Тяньюя, трудно будет понять наверняка, друг ли это или враг.

Пока троица колебалась, дверь деревянной хижины отворилась, и из неё вышел старик с седыми волосами. С мотыгой в одной руке и корзиной в другой он направился к плантации перед своим домом. Добравшись до поля, он положил свое снаряжение на землю и махнул рукой в сторону группы:

– Молодые люди, почему бы вам не подойти и не поздороваться, раз вы уже здесь?

Удивленный, Цянь Е посмотрел налево и направо: юные мисс также были шокированы. Он сразу понял, что этот старик не так прост.

Все трое уже давно активировали свои маскирующие способности. Цянь Е даже задействовал Сокрытие Крови, а Тяньцин своё искусство преображения, почти не уступавшее ему в эффективности. Только Куанлань в этом отношении отставала, но даже так девушка легко могла превзойти многих экспертов в сокрытии. Да, они не пытались особо прятаться, но скрывать свою ауру на таком расстоянии было куда важнее, чем маскировать внешний вид. Раскрытие при таких обстоятельствах прекрасно показывало, насколько страшен был этот старик.

Отступать было некуда. Цянь Е снова переглянулся с девушками, и они вошли на пастбище.

Старик увлечённо выкачивал сорняки, пока группа Цянь Е не оказалась прямо за калиткой. В этот момент он встал, постукивая себя по спине, и сказал:

– Я стар и негибок. Заходите сами и садитесь за стол.

Во дворе стояло древнего вида дерево с пышной листвой и несколькими молодыми плодами. Под деревом стоял каменный стол, окруженный четырьмя табуретами. При внимательном наблюдении можно было обнаружить, что на столе была вырезана шахматная доска. Очевидно, чаепитие за шахматной партией было здесь весьма изысканным занятием.

Цянь Е уверенно опустился на каменный табурет. Куанлань немного поколебалась, но также последовала его примеру. Совпадение или нет, но в каждой из сторон от каменного стола располагался какой-либо препятствующий объект: будь то куст или ряд лекарственных деревьев, будь то близко или далеко. Такое расположение делало обстановку для преуспевшего в высокоскоростных атаках человека весьма неудобной. Столь ограниченная среда больше подходила для таких людей, как Тяньцин, способных наиболее естественно действовать в небольших пространствах.

Юноша тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Двор и лекарственный сад были прекрасно устроены, но живописный беспорядок казался почти нарочитым.

Такой эксперт, как Цянь Е, инстинктивно оценивал незнакомое окружение и обращал внимание на пути отступления. Он осмотрел окрестности и обнаружил, что не сможет выполнить Пространственную Вспышку, не врезавшись во что-нибудь.

В медицинском саду было меньше всего препятствий, так как в нем росло всего несколько неизвестных растений. Но все в Великом Вихре могло оказаться несравненным сокровищем, и, если Цянь Е что-нибудь раздавит, возможно, сильно пожалеет об этом в будущем.

Несмотря на все это, юноша по-прежнему сидел спокойно. Если он не сумеет использовать Пространственную Вспышку внутри двора, ему всего-то нужно будет выбраться наружу. Да и с такой мощной техникой, как Горный Бур, заполучить преимущество в ближнем бою будет нетрудно.

Тяньцин так не думала. Она посмотрела на стол, обошла табурет и села только после того, как заглянула под него. Но даже так расположилась она на самом краю и была готова сбежать в любое мгновение.

Старик не смог удержаться от смешка:

– Какая непослушная девочка! Разве твой дедушка тебя так плохо всему обучил?

Тяньцин была в шоке:

– В-вы знаете…

Старик с улыбкой сказал:

– Направляющий Монарх знаменит во всей Империи, как же я могу не узнать его потомка?

– Но я изменила свою внешность…

– Я не смог бы сказать наверняка, если бы ты не использовала это тайное искусство.

Тяньцин тут же взяла себя в руки:

– Вы… какие у вас отношения с дедушкой?

Старик рассмеялся:

– Что? Ты боишься, что я ему на тебя донесу? Ладно, дети, я же не запугивать вас собираюсь. Я всегда называл его по имени, потому что он мне никогда не нравился. Не то чтобы я действительно мог победить его в бою. Этот ублюдок – редкостный гений, сколько же за всю историю сумеет сравниться с ним? Я калека, неспособный достичь вершины, не посмею сравнивать себя с ним.

Тяньцин не обрадовалась, когда услышала негатив в сторону Направляющего Монарха:

– Дедушка всю свою жизнь сражался за Империю, внося свой вклад как в общественную жизнь, так и в закулисные процессы. Что в этом плохого?

Старик рассмеялся:

– Это старые истории. Вы, дети, их не поймете.

Тяньцин надула губы:

– Кто здесь ребенок? Да и кому какое дело, если вы не хотите мне рассказывать!

Старик смерил её взглядом с головы до ног:

– А, понятно. Действительно, ты уже не ребенок.

Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Цянь Е, пока тот не почувствовал странное неудобство.

Для Цянь Е прошло уже довольно много времени с тех пор, как Тяньцин вышла из детского возраста. В бою девушка всегда была решительной, и в критические моменты была безжалостна. Она определенно будет трудным противником, как только станет божественным воителем.

Это правда, что внешне она выглядела милой, но как может такой своенравный юный талант считаться ребёнком?

Старик прищурился, заметив недоумение Цянь Е, но не стал продолжать. Он оглядел всю троицу, покручивая бороду.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 207 – Пересаженный плод**

Казалось бы разгневанная, Тяньцин тайно подала знак Цянь Е. Юноша быстро сменил позу, поклонился и сказал:

– Как мне следует обращаться к вам, старейшина? Как давно вы здесь?

Это была очевидная наживка. Однако старик, казалось, не очень-то беспокоился об этом. Он, продолжая покручивать свою бороду, сказал:

– Моя фамилия Лу, и живу я здесь уже пятьдесят лет.

Цянь Е подавил свой шок и продолжил опрос:

– Это Пастбище Внуков Неба, не так ли?

Старик кивнул:

– Конечно. Помимо растений в этом саду, вы можете взять всё, что увидите. Некоторые из них требуют специальных методов сбора, поэтому не стесняйтесь подходить ко мне, если чего-либо не поймете.

Цянь Е и остальные не могли поверить, что всё пройдет столь гладко – этот старик был абсолютно непостижим. Едва взглянув на него, Цянь Е почувствовал, будто стоит лицом к лицу с Ло Бинфэном. Юноша быстро отказался от мысли ограбить этого человека силой.

Колебания внешнего вида Тяньцин на мгновение замедлились.

Старик бросил на нее быстрый взгляд:

– Сколько же лет этому ублюдку Цзи Вэньтяню? Ты так молода, и ещё притворяешься его внучкой?

Эти слова прозвучали небрежно, но юная мисс ответила максимально серьёзно:

– У меня нет отца.

– Что? – удивился старик.

– Я не признаю его, он не достоин! – Тяньцин стиснула зубы.

Старик Лу рассмеялся. Он сказал, покачивая головой:

– Хорошо-хорошо, у молодых горячий характер. Этого старика нельзя так беспокоить. Но, если взглянуть на твоё наследие… он даже своему сокровенному Горному Буру тебя научил! Похоже, ты ему и вправду нравишься.

Тяньцин ответила скептично:

– Разве это искусство столь велико? Думаю, в нём нет ничего особенного.

– Что ты понимаешь, дитя? У этого старого ублюдка есть целая куча тайных искусств для демонстрации, но ни одно из них не может сравниться с Горным Буром по сложности. Только представь себе величие мановения руки, способной снести сами горы! Возможно, только техники Императора-Основателя и Боевого Предка превосходили это искусство. Твой треклятый старик создал Горный Бур ещё когда был погружен в своё романтическое отчаяние, и это позволило ему выйти из упадка и достичь всего, что он сделал после.

Глаза Тяньцин загорелись:

– Что за человек может заставить дедушку впасть в отчаяние? Она красивая?

Старик беспомощно сказал:

– Дитя, сосредоточься на росте, а не на этих бесполезных вопросах.

Тяньцин так и не смогла получить ответа после вереницы вопросов:

– Вы, наверное, тоже не знаете?

Старик смущенно пробормотал:

– Это печальная история из давних времён. Я не был ему ровней, так как я мог спрашивать о том, о чем он и говорить не хотел?

В этот момент Цянь Е вспомнил, как он получил наследство Направляющего Монарха в логове Земного Дракона. И пускай юноша не знал, кем была та женщина, он почувствовал тогда глубокую, как океан, боль, словно она была его собственной. Он отдернул девушку назад, говоря:

– Не спрашивай больше, это не самая счастливая история.

Тяньцин высунула язык, но в конце концов послушалась совета Цянь Е.

Старик взглянул на юношу:

– Хорошие навыки.

Этот взгляд пытался увидеть юношу насквозь, но темно-золотая энергия крови Цянь Е и Рассвет Венеры одновременно пришли в движение. С центром в качестве энергии крови и чистейшей изначальной силой снаружи, они блокировали зрение старика.

Цянь Е понятия не имел, была ли похвала Старика Лу направлена на его культивацию или на то, как он схватил Тяньцин за запястье. В первом юноша ещё мог быть уверен, но никак не во втором.

Старик сорвал красный плод с лекарственного дерева и передал его Тяньцин:

– Я дам тебе это из уважения к твоему старику. Думай об этом как об ответной услуге. Можешь съесть его сама или дать кому-то другому, решать тебе.

Тяньцин поняла, что это редкое сокровище, поэтому осторожно взяла его и слегка понюхала:

– Белый фрукт?

Взмахнув рукой, она достала белый плод священного дерева и положила его рядом с красным.

Старик был потрясен:

– Как ты достала священный плод? Эту штуку нелегко получить, и растёт она растет только в районах с высокой гравитацией… вы все там что ли были?

Тяньцин честно ответила:

– Мы только что вернулись оттуда.

Брови старика взлетели вверх:

– Сколько крат там была сила тяжести? Пять? Шесть?

– Десять.

Старик нахмурился:

– Ребяческое хвастовство! Как такие люди, как вы, могут выдержать гравитацию в десять раз большую? Эту холодную ночь вы там даже пережить не сумеете.

– Нам посчастливилось найти священные плоды, как только мы прибыли, и мы использовали их, чтобы пережить ночи. После этого мы помчались из глубинных регионов изо всех сил.

Старик расспросил троицу поподробнее. Затем, поглаживая бороду, он сказал:

– Вы, оказывается, прибыли из нейтральных земель. Неудивительно! Империя проделала хорошую работу по захвату инициативы. Но, думается, мне, этот парень вас в беды и втянул, иначе так глубоко вы бы не упали.

Старик указал на Цянь Е.

– А? – озадаченно ахнули девушки.

– Империя и Вечная Ночь исследовали проход в нейтральных землях сто лет назад, и каждая сторона послала тогда своих лучших экспертов. И хотя никто тогда не добрался до Великого Вихря, было получено хорошее представление о структуре и механизме прохода. Если несколько человек входят в быстрой последовательности, они выходят близко к местоположению ведущего. Если я не ошибаюсь, этот молодой человек, вероятно, был тем, кто вошел первым, а за ним последовали вы двое.

Дамы задумались и пришли к выводу, что старик говорил правду.

Старик Лу взглянул на Цянь Е:

– Его тело несколько особенное и уже весьма сильно… отличается от нашей человеческой расы. Он может выжить в том регионе, но вы двое – никак нет. Однако вы были достаточно решительны и, сделав правильный выбор, как можно скорее сбежали. Это редкое качество – уметь отказываться от лежащих перед вами богатств.

Лица девушек при мысли об одной-единственной возможности побледнели. Сун Цзынин, вероятно, уже знал о характеристиках туннеля, но позволил им отправиться сразу после Цянь Е. Несмотря на прежнее сопротивление, план седьмого юного мастера всё-таки удался, как раз когда группа собиралась покинуть опасную область.

Если подумать глубже, то, возможно, Цзынин уже тогда был одной из пешек Императрицы Ли. То, что он вызвал Тяньцин на нейтральные земли, также было не из доброй воли.

Обменявшись взглядами, девушки похоронили ненависть глубоко в своих сердцах. Все женщины были одинаковы в своей мстительности.

Старик указал на фрукты в руке Тяньцин и сказал:

– В прошлом я путешествовал по району с восьмикратной гравитацией, но в тот момент я не мог вынести холодной ночи. Итак, я ограбил несколько местных логовищ дикарей и сорвал ветку с их дерева. Все эти годы мне нечем было заняться, поэтому я изучал, как пересадить священное дерево. И после стольких лет я действительно добился кое-каких результатов: этот плод имеет сорок процентов эффективности своего оригинала!

Сорок процентов от фрукта, способного продлить жизнь – это уже не шутка. А значит, что и красный плод будет иметь космическую ценность.

Увидев выражение лиц троицы, старик сказал:

– Вы, ребята, все еще не знаете истинного преимущества этого фрукта. Его величайшее благо – это способность расти без силы холодной ночи. И хотя процесс оказался весьма запутанным, мне удалось вырастить их в этой области. Отныне я могу производить два плода раз в пару лет.

Цянь Е чувствовал, что это преимущество не было таким уж впечатляющим. Тяньцин, казалось, разделяла то же мнение:

– Там, где живут туземцы, так священных плодов полно. Нам просто нужно ограбить их, когда мы захотим большего.

Старик рассмеялся:

– Ограбить? Вам, ребята, просто повезло.

– Почему? Туземцы могут доставлять неприятности, но с ними нетрудно иметь дело.

Старик ответил вопросом:

– Вы, должно быть, встретили четырехруких аборигенов?

– Мы встречали и четырехруких мужчин, и женщин.

Старик кивнул:

– Что вы о них думаете?

Тяньцин ответила:

– Ничего примечательного. Белый туман самок отвратителен, но особой опасности в нём нет. При наличии достаточного времени и пространства, я без труда справлюсь с пятью или шестью из них.

– Шесть, а не шестьдесят, похоже, ты о них высокого мнения, – старик повернулся к Цянь Е: – А как насчет тебя?

Немного подумав, юноша ответил:

– Примерно так же, может, еще плюс один.

Старик рассмеялся:

– Один, ха, неужели? Неплохо, ты умеешь быть скромным в столь юном возрасте. Похоже, есть причина, по которой клан Сун высоко ценит тебя.

Эти слова совершенно сбили юношу с толку. Цянь Е и Цзынин действительно были хорошими друзьями, но он никогда не получал многого от самого Дома Сун.

Но старик не собирался ничего объяснять:

– С горсткой из них уже трудно иметь дело, но что вы будете делать, если пятьдесят из них появятся одновременно?

Не было нужды отвечать на этот вопрос. Придется либо бежать, либо сражаться насмерть. У троицы были небольшие шансы на победу, если бы они все работали максимально сообща.

Старик не стал дожидаться ответа:

– А что вы сделаете, если встретите шестирукого генерала?

– Шестирукий генерал? – все трое были поражены. С четырехрукими дикарями уже трудно было иметь дело, так насколько же силён будет шестирукий?

Старик продолжил:

– Относительно ничего страшного, если вы просто выкрали пару священных плодов, но, если бы вы ограбили их многократно или даже украли бы само дерево, шестирукие генералы узнали бы о вашем присутствии. Что касается того, насколько они сильны, хе-хе, нет необходимости объяснять. Просто смотрите.

Старик распахнул одежды, обнажив зловещего вида шрам на груди:

– Это цена, которую мне пришлось заплатить за ограбление крупного логова. Тогда я не смог продержаться и пяти минут против шестирукого генерала.

Тяньцин невольно ахнула, глядя на извилистый шрам, тянувшийся от плеч до груди. Если бы удар был более безжалостным, его могло бы и пополам рассечь.

Старик застегнул одеяние:

– Вы бы наверняка столкнулись с шестируким генералом, если бы вовремя не сбежали.

Троица слегка дрогнула, думая о такой возможности.

\* \* \*

В это же время, регион с высокой гравитацией.

Ряд древних деревьев с огромной скоростью и инерцией рухнул, открывая новый путь в густом лесу.

Анвен и Бай Кунчжао неслись вперёд изо всех сил, не оглядываясь ни на мгновение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 208 – Смертельная угроза**

Анвен был бледен, демоническая энергия вокруг него истощалась от перепотребления. Бай Кунчжао же, всю красную, юный лорд демонов чуть ли не тащил за собой.

Её самым большим преимуществом в бою была скрытность и способность использовать окружение. Выследить её было делом крайне непростым – тот же Цянь Е однажды преследовал её тысячу километров, но вернулся с пустыми руками. Другие собьются с её следа в разы быстрее. Но, по правде говоря, она была не такой уж быстрой, особенно в сравнении с такими экспертами, как Цянь Е, Ли Куанлань или Анвен.

Грохот позади них становился все громче и громче. Всё больше деревьев разлетались одно за другим в разные стороны по мере того, как ужасающее существо набирало силу.

– Это не сработает, он нас догонит! – крикнул Анвен.

– Что же нам делать?

– Брось её!

– Бросить что?

– Штуку у тебя в руке!

– Нет.

– Сделай это, или мы оба умрем!

Бай Кунчжао крепко держалась за маленькую ветку священного дерева. Среди пышных листьев виднелись два плода, маленькие, зеленые и незрелые. Девушка немного подумала, прежде чем достать свой большой тесак и швырнуть его в воздух.

Большой клинок описал высокую дугу и вонзился прямиком в клубящуюся пыль позади убегавшей двоицы.

Из облака пыли донесся болезненный крик, сопровождаемый яростным ревом, приближавшимся на огромной скорости.

Анвен ещё сильнее начал паниковать:

– Юная мисс, зачем вам провоцировать его в такое время?

Демон горько вскрикнул, из его головы вырвался сгусток демонической энергии. После этого его скорость резко возросла, что позволило ему временно оторваться от преследователя.

– Я не смогу долго продержаться, просто выбрось эту штуку, – крикнул Анвен.

Но Бай Кунчжао отказывалась. Немного поразмыслив, она решила засунуть ветку в рот.

Юный лорд была потрясен до глубины души:

– Нет!!! Эта тварь догонит тебя и вспорет живот! Оно не остановится ни перед чем, чтобы вернуть ветвь священного дерева, даже если от нее останутся лишь остатки.

Девушка заколебалась, услышав слова Анвена:

– Откуда ты знаешь?

– Да ты посмотри, как яростно он нас преследует! Об этом вообще нужно думать? Эти существа только так и мыслят! – юноша едва мог отдышаться, поскольку что ему приходилось говорить во время бега на максимальной скорости.

Девушка все ещё пребывала в нерешительности.

Анвен перестал уговаривать ее и сосредоточился на беге. Его мысли были ясны – если девушка не отдаст ветку, он будет бежать, пока не упадет, и они оба умрут вместе. Или, возможно, им удастся продержаться до тех пор, пока этот здоровяк не выдохнется, но, судя по неумолкающим звукам позади, вероятность этого была крайне невелика.

В этот момент Бай Кунчжао ослабила хватку, и ветка взмыла высоко в воздух.

Большая рука вытянулась из клубящейся пыли и схватила падающую ветвь. Конечность несла в себе огромную силу, но её движения были до странности мягкими. Небольшая ветка нежно приземлилась в ладонь, и даже листья её не были повреждены в процессе.

Пыль постепенно рассеялась, открывая большую фигуру. Черты его лица были весьма типичными для аборигенов, но брови отличались прямой формой, а глаза – острой ясностью, сродни молнии. Серьезное, преисполненное достоинства выражение лица, а также шесть мускулистых рук придавали его шестиметровой фигуре ощущение величия. Большой тесак Бай Кунчжао застрял между лопаток на его спине, небольшая часть лезвия была погружена в плоть.

Туземец одной из рук вытащил тесак и после недолгого осмотра бросил его на землю. Оружие девушки было большим, но шестирукий генерал был куда больше. Это маленькое ранение было для него незначительно.

Он посмотрел в сторону Анвен и Бай Кунчжао, словно о чем-то задумался. Могущественный абориген не стал бросаться в погоню, и вместо этого развернулся, чтобы уйти.

Но Анвен долго не решался останавливаться. Только убедившись, что за ним ничего нет, юноша рухнул на землю, пыхтя и вздыхая:

– Помоги мне... посторожи. Мне... мне... нужно принять лекарство.

Бай Кунчжао протянула руку, показывая, что ей нужно оружие. По мановению руки Анвена на земле появился двухметровый меч. Девушка подняла его и неуклюже повертела. Длинный меч был намного выше ее миниатюрной фигуры – как она могла вообще владеть им с изяществом? Она немного поразмыслила, сменила позу и после некоторого раздумья приняла другую. Через некоторое время она уже могла двигаться весьма естественно и привычно.

Анвен не обращал на нее никакого внимания. Он выудил пузырек с лекарством и вдохнул содержащуюся внутри демоническую энергию. Спустя некоторое время цвет лица юноши заметно просветлел.

Он открыл глаза и увидел, как юная дева играет с длинным мечом:

– Он тебе не подходит.

Немного поразмыслив, Бай Кунчжао вернула клинок.

Анвен убрал меч и со вздохом сказал:

– Какое несчастье, что мы столкнулась с этим парнем. Теперь нам путь в каменные замки точно заказан. Эх, это было мое последнее средство для восстановления. Если мы вновь столкнёмся с неудачей, придётся уповать на удачу.

Бай Кунчжао подперла подбородок руками, о чем-то задумавшись.

Анвен встал, вновь воодушевленный:

– Пойдем. Мы должны как можно скорее покинуть это проклятое место и отдалиться от того здоровяка.

– Как мы можем убить его?

– Его? – юный лорд покачал головой: – Забудь об этом. При условии, что здесь не будет Демонессы, даже объединенные силы демонов в этом мире не смогут одолеть этого парня.

Бай Кунчжао кивнула и погрузилась в свои мысли, словно эта проблема имела для неё глубинный смысл.

– Не думай слишком много, нам стоит как можно скорее убраться из этого проклятого места.

Кунчжао вдруг сказала:

– У нас есть шанс убить его.

Юноша шокировано спросил:

– Как же?

Эта девушка обладала ужасающими боевыми талантами – она вполне могла вычислить слабость противника и придумать невообразимую стратегию. Анвену хотелось узнать, как она собирается убить шестирукого генерала, заставившего бежать юного лорда расы демонов в страхе.

– Во-первых, тебе нужно привлечь его внимание. Ты также должен позволить мне использовать твой меч… ладно, давай перестанем думать об этом.

Увидев, что девушка встала, чтобы последовать за ним, Анвен немного растрогался.

Бай Кунчжао внешне была холодна, и, казалось, была совсем незнакома с обычаями этого мира. Земные заботы просто не существовали в её сердце, так как для нее самым важным было победить сильного. Она, вероятно, была уверена в своем плане, так что была только одна причина, по которой она сдалась – потому что Анвену придётся служить наживкой, а без хорошего оружия он и помереть мог.

Когда они вдвоем побежали в область низкой силы тяжести, девушка спросила:

– Демонесса точно не придёт?

– Конечно нет! Она была тяжело ранена! – сказал Анвен с оттенком злорадства.

\* \* \*

В глубине пустоты медленно открылись два ока. Это была необъяснимая пара глаз: ни зрачка, ни радужки, только море бурлящего хаоса. Иногда он был серым, иногда черным. Казалось, в его движении не было никакой закономерности, но также и случайности.

Стоило этим глазам открыться, как несколько демонов сразу почувствовали перемену. Они тут же приблизились, но прекратили движение на определённой дистанции:

– Ваша Светлость, почему вы проснулись так рано?

Раздался холодный пустой голос:

– Великий Вихрь открылся, я чувствую его зов.

Пока демон колебался, один из его коллег отважно поднял голову и встретился с парой глаз. Однако он быстро обнаружил определенный ритм в трансформирующихся хаотичных узорах, и этот ритм случайно ответил на некоторые вопросы, касающиеся его практики. Эти проблемы беспокоили его в течение многих лет.

Именно эта мысль заставила его посмотреть ещё немного. В конце концов, он был пойман в ловушку кружащихся оттенков серого – казалось, он вот-вот получит что-то, но в следующее мгновение просветление пропадало. Казалось, запомни он эти ритмы, и сможет прорваться.

Неосознанно мысли демона ускорились до такой степени, что его голова начала раскалываться. Он закричал от боли, и его демоническая энергия вышла из-под контроля.

Демон рядом с ним быстро поддержал коллегу и закрыл ему глаза:

– Как ты смеешь смотреть в глаза Её Величеству? Совсем от жизни устал?

Жертва дрожала с головы до ног, делая все возможное, чтобы взять под контроль бушующую демоническую энергию. Он был уже не в том состоянии, чтобы говорить.

Голос Демонессы снова эхом разнесся по воздуху:

– Я только проснулась, поэтому пока не могу полностью контролировать свои силы. Что же касается моих ран, то они уже изрядно восстановились и не помешают этой операции.

– Ваша Светлость, Его Превосходительство Неугасаемое Пламя постановил, чтобы вы полностью восстановились перед уходом. Поэтому мы должны доложить ему о…

Демонесса спокойно сказала:

– Если это не приказ от Императора, Неугасаемое Пламя не имеет права приказывать мне. Просто скажите ему, чтобы он позаботился о тех детях из его семьи, чтобы они не потеряли свои жизни.

Демоны переглянулись:

– Ваша Светлость, вы должны получить разрешение, если хотите уйти. Это также и воля Императора.

Демонесса была несколько удивлена сказанным:

– Он столь высокого мнения обо мне? Хорошо, я пойду к нему.

Маркиз-демон не мог не попытаться отговорить ее:

– Ваша Светлость, до полного исцеления вашего тела осталось всего несколько лет. Почему бы не подождать ещё немного? К тому времени, как вы хорошо отдохнете, Великий Вихрь снова откроется.

– Я чувствую того, кто ранил меня, в Великом Вихре. Кроме того, если я буду продолжать отдыхать, эти маленькие идиоты из нашей расы подумают, что догоняют меня. Я чувствую, что пришло время дать им новое понимание этого мира.

Демоны не знали, что ответить. Как ответственные за охрану Демонессы, они, естественно, понимали её характер и то, что она действительно даст всем своим сверстникам – возможно, даже демонам предыдущего поколения – новое понимание этого мира.

Пара глаз постепенно закрылась. Стражи испустили тайный вздох облегчения, думая, что Демонесса всё продумала и решила вернуться в глубокий сон. Но спустя некоторое время они заметили, что что-то не так. Один из них набрался смелости поднять глаза и был потрясен.

Силуэта Демонессы нигде не было видно.

\* \* \*

Чжао Юйин смотрела вдаль, положив руку на пушку. Она была покрыта ветвями и листьями – даже опытный охотник не обнаружит её, не подойдя близко. Маскировка выглядела простой, но не все могли слиться с окружающей обстановкой так же хорошо, как она.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 209 – Встреча врагов**

Обычно бесстрашная, Чжао Юйин сейчас нервничала и не смела пошевелить ни одним мускулом. Только когда громовые шаги исчезли вдали, она с облегчением выдохнула. Девушка потянулась и обнаружила, что вся в холодном поту.

Она тихонько вытерла пот со лба и несколько раз глубоко вдохнула. Собравшись с мыслями и успокоившись, она встала и пнула ногой ближайший холмик земли:

– Как долго ты собираешься притворяться мертвым?

После вопля боли нечто земельного цвета отлипло от кучи грязи, и Вэй Потянь оказался выбит из своей маскировки. Он потер зад, крича:

– Эй, а понежнее нельзя? Я умру от твоего удара прежде, чем умру от шока встречи с этим шестируким чудовищем.

– Посмотри на себя, испуган, как цыпленок, и даже пошевелиться не смеешь. Ты даже зарылся лицом в землю! Как маркиз вообще выбрал тебя в наследники? – усмехнулась Чжао Юйин.

Однако Потянь не стал сердиться:

– В тот момент, когда я увидел этого бугая, понял, что не ровня ему. Даже обычный божественный воитель будет вынужден отступить при встрече с этой тварью. Может, я и не боюсь смерти, но я не могу потащить тебя за собой. Прятаться я не умею, и потому остаётся только один единственный метод, чтобы скрыть свою ауру.

Девушка с силой сплюнула:

– Весь такой праведный, но ты просто боишься умереть.

Лицо юноши покраснело. Не говоря ни слова, он повернулся и побежал к источнику грохота.

Юйин была потрясена. К счастью, она быстро среагировала, повалила Потяня и поставила ногу ему на спину, чтобы он не смог встать.

Она ткнула юношу в голову своей ручной пушкой, говоря:

– Ты совсем спятил?

Вэй Потянь сказал с бледным видом:

– Я пойду драться с этим шестируким монстром! И покажу тебе, боюсь я смерти или нет!

Юйин разозлилась пуще прежнего. Она тяжело топнула ногой, крича:

– У тебя мозги вообще есть? Совсем разницы между бесстрашием и пустой тратой жизни не понимаешь? Что я буду делать, если ты вот так коньки откинешь?

Вэй Потянь удивленно посмотрел на Юйин.

Девушка ткнула в его голову пушкой, погружая черепушку прямиком в грязь:

– О чем ты подумал? Я имела в виду, что такого защитника, как ты, не так-то просто найти в этом проклятом месте.

Вэй Потянь мог только кивнуть, так как говорить ему мешала почва.

– Вставай. Эта мамочка проигнорирует тебя в следующий раз, когда ты задумаешь вести себя подобным образом, слышишь? – крикнула Юйин.

Вэй Потянь встал. Его лицо было покрыто грязью и пылью, но он улыбался.

Юйин вновь сплюнула:

– Какая жалкая улыбка, прям с Седьмого Суна слизал!

На этот раз, однако, Потянь не собирался молчать:

– Чем это я похож на эту неженку?

Посреди смеха и шума они вдруг что-то почувствовали. Юноша с девушкой одновременно повернулись к лесу и пристально посмотрели в определенном направлении. Вэй Потянь встал перед Юйин, его фигура светилась желтоватым сиянием и слабыми выступами далеких гор.

В этот момент Тысяча Гор Вэй Потяня была готова активироваться в любой момент. Он сделал большой шаг в своём развитии и теперь мог высвобождать и втягивать защитные силы по собственному желанию.

Чжао Юйин сделала шаг назад, её пушка слабо светилась и была готова к выстрелу. Как эксперт по обороне и эксперт по атаке, эти двое весьма плодотворно сотрудничали.

Заросли перед ними затряслись, когда из них выплыло облако черного тумана. В дымной массе скрывалась гуманоидная фигура.

Это был демон, что еще можно было сказать? Юйин с холодной улыбкой прицелился в цель, готовясь выстрелить.

Туман дрогнул и открылся, не ожидая, что Вэй Потянь и Юйин будут здесь. Дым отступил, открывая фигуру внутри.

– Иден! – воскликнул Вэй Потянь, нахмурив брови.

– Тебе нечего бояться. Этот парень хитер и безжалостен, но я отказываюсь верить, что он может избежать удара теперь, когда я нацелилась на его! – презренным тоном сказала Юйин. Несмотря на слова девушки, её глаза были ясными, а пушка в руке как никогда близка к выстрелу. Было совершенно не похоже, что она недооценивала своего врага.

Иден давно приобрел свою славу, отчего молодое поколение Империи было знакомо как с его именем, так и с внешностью. Он был чрезвычайно опасным талантом, заслуживающим крайней осторожности.

Иден прищурился. Он не ожидал встретить здесь двух проблемных экспертов из Империи. С самого попадания в Великий Вихрь ему не везло. Вон, сейчас он только-только разминулся с шестируким монстром. Это чудище по какой-то причине бесновалось и сносило все деревья на своем пути. Как раз один из отлетевших шальных стволов и разрушил логово юного демона. Как он посмел бы остаться там после такого потрясения?

Одна только мощь движений этого шестирукого туземца говорила Идену, что он ему не ровня. Естественно, демон понёсся как можно подальше.

Кто же знал, что он столкнется с пушкой Чжао Юйин?

С лицом, полным недовольства, Иден крепче сжал Длань Бездны и выгнул тело в боевой стойке. Потеря маскировки лишила его большей части преимущества, и он не был вполне уверен в рукопашной схватке с этой парочкой.

Иден взглянул на горные выступы в изначальной силе Вэй Потяня, а затем на ручную пушку Юйин:

– Вэй Циян, Чжао Юйин!

Девушка громко рассмеялась:

– Ой, кажется, я довольно знаменита! Наверное, я не зря убила всех этих подонков Вечной Ночи.

Вэй Потянь же не был особо доволен приветствием оппонента:

– Этого папочку зовут Вэй Потянь!

Будь то Империя или Вечная Ночь, молодые поколения, становясь достаточно зрелыми, отправлялись на поле боя. Их слава в рядах противоборствующей фракции зарабатывалась в основном убийствами. Иден, Вэй Потянь и Чжао Юйин знали друг друга и, естественно, понимали, что этот бой будет не так прост.

В настоящий момент Юйин и Вэй Потянь имели преимущество. Однако, если они не смогут убить его одним выстрелом, демон убежит обратно в лес. В тот момент всё поменяется местами: Иден – мастер маскировки и снайперской стрельбы, даже Цянь Е он когда-то доставил очень немало проблем.

Иден посмотрел вглубь леса:

– Обойдёмся без боя?

Потянь был озадачен:

– Что ты имеешь в виду?

– Заткнись! – зыркнула на него Юйин. Затем она сказала Идену: – Сейчас у нас есть преимущество, зачем нам отказываться от сражения.

Иден бросил на нее быстрый взгляд:

– Не такое и большое, не думай о себе слишком высоко. Я не хочу сражаться именно потому, что не хочу умирать вместе с вами.

Только в этот момент Вэй Потянь понял, что бой непременно будет включать в себя гром пушки и изначальной винтовки. Суматоха разойдётся по округе подобно снежной лавине и наверняка привлечет шестирукого монстра.

Как только это чудовище обрушится на них, все трое могут забыть о выживании. Они были свидетелями той ужасающей скорости, с которой шестирукий генерал недавно преследовал свою жертву. Ни один из них не сможет убежать, как только станет мишенью. Именно по этой причине изначальное оружие не могло быть использовано в Великом Вихре. Самой большой угрозой была не вражда между фракциями и крупными силами, а местные монстры, которых можно было легко выманить на свет.

Юйин ответила:

– Ты, может, и не хочешь, но это не значит, что мы не хотим. Эта мамочка не боится смерти, и взять тебя с собой – не такая уж и плохая цена. Если не хочешь драться, достань что-нибудь, чтобы убедить меня, иначе в бесполезной болтовне нет смысла.

Иден некоторое время постоял, прежде чем бросить кувшин с вином девушке:

– Возьми это и выпей на досуге. Кроме того, я не буду нападать на вас в течение трех дней.

На самом деле это был кувшин вина из белых фруктов. При виде подарка взгляд Вэй Потяня наполнился неловкостью, а Юйин слегка покраснела. Она ловко поймала кувшин и бросила его спутнику:

– Убери его.

Последний убрал вино в свое пространственное оборудование. Семья Вэй оказала ему полную поддержку в путешествии в Великий Вихрь и зашла так далеко, что вытащила накапливаемые годами сокровища. Для сравнения, даже у Чжао Юйин не было такого инструмента.

Убрав дань, Чжао Юйин не поспешила уходить:

– Не слишком ли щедры условия? Что ты сделаешь, если я нападу на тебя?

– Ты не сделаешь этого.

– Хa! Что, если мне захочется застать тебя врасплох?

– Люди по большей части хитры и ненадежны, но ты – исключение.

– У меня настолько хорошая репутация?

Иден фыркнул:

– Я даю вам три дня, потому что заключил сделку с одним человеком. И ты, так уж вышло, с ним связана.

– Какая ещё сделка? – полюбопытствовала Юйин.

– Этого тебе знать не нужно.

Именно в этот момент все трое вздрогнули.

Лес затрясся, снова послышались шокирующе тяжелые шаги – чудище шло в их направлении!

Шаги приближались с огромной скоростью. Шестирукий генерал не бежал намеренно, но с каждым шагом он продвигался на десятки метров, преодолевая огромные расстояния за считанные мгновения. Густой лес также не мог оказать ему никакого сопротивления.

– Мы не можем убежать! – воскликнул Вэй Потянь.

– Действительно, мы не успеем, – встрял Иден.

– Да ладно?! Прячемся!

Юйин топнула ногой, проделывая в земле яму. Это была область высокой гравитации, и почва здесь была твердой, как сталь. Даже Иден был потрясен тем, как легко она выкопала яму.

Юйин пнула Вэй Потяня сразу после того, как вскрыла почву. Юноша прекрасно знал, что и как ему делать: его изначальная сила вырвалась наружу, образовав барьер света над ямой, и Юйин начала размещать поверх него целую массу из ветвей и листьев. Подготовка казалась настолько сплоченной, что Иден не мог не удивиться.

После того, как камуфляж был установлен, Вэй Потянь издал тихий крик, и изначальный барьер начал подыматься над ямой. Процесс подъема был чрезвычайно стабильным и ни в малейшей степени не смещал листья. Одного этого было достаточно, чтобы продемонстрировать необычайное развитие способностей юноши.

Юйин прыгнула в яму, а затем поманила Идена:

– Что глазеешь? Умереть захотел?

После недолгих колебаний Иден спрыгнул вниз. Затем Вэй Потянь опустил световой барьер и надежно запечатал отверстие ямы. Теперь это место на первый взгляд ничем не отличалось от любой другой части леса, и даже самым опытным охотникам будет непросто уловить хоть какие-то зацепки.

В следующее мгновение сгусток черной энергии рассеялся по земле и скрыл то, что осталось от ауры изначальной силы Вэй Потяня.

Теперь всё было идеально.

Шестирукий генерал подошел большими шагами, оглядывая окрестности сверкающими глазами. Он перешагнул через укрытие троицы, ничего не почувствовав, и просто пошел своей дорогой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 210 – Потрясающий выстрел**

Все трое вышли только после того, как шестирукий генерал скрылся вдали.

Иден, Потянь и Юйин обменялись свирепыми взглядами, но воздержались от боя. После только что произошедшего ни у кого из них не было желания драться.

– Если мы встретимся снова через три дня, это будет конец вашей жизни.

Юйин рассмеялась:

– Хвастайся сколько влезет! Иди и возьми голову этой мамочки прямо сейчас, если такой способный!

Иден фыркнул, но в конце концов решил не вступать в словесную перепалку. Он медленно отступил и исчез в глубине леса.

Потянь наблюдал за удаляющейся фигурой демона, почесывая затылок:

– Неужели мы его так просто отпустим?

Юйин шлепнула юношу по голове и сказала:

– Мы уже договорились на три дня позже, так что, даже если мы захотим драться, это случится потом. Как ты думаешь, что за человек эта мамочка? Я держу свое слово!

Потянь все еще колебался:

– Думаю, у нас только что была хорошая возможность напасть, и в следующий раз её может не представиться. Там, на Дальнем Востоке, я бы никогда не упустил ни одной вероятности, так меня учили старейшины клана. Теперь, когда мы отпустили Идена, возможно, в будущем он станет бедствием для Империи.

– На поле боя это естественно и нормально. Но это место отличается.

По правде говоря, Потянь не чувствовал никакой разницы между Великим Вихрем и Дальневосточными полями сражений. Единственная разница для него заключалась лишь в том, что в этом мире сталкивались только эксперты, а на полях боя – армии. С точки зрения трудности, однако, Великий Вихрь заметно побеждал. Ни один эксперт, войдя в это место, не посмеет с уверенностью сказать, что выйдет отсюда живым.

Несмотря на то, что Юйин просто игралась со словами, юноша всё ещё терпеливо пытался убедить ее:

– Мне просто кажется, что мы можем попасть в засаду, если снова встретимся с Иденом, даже до того, как истекут три дня. Кто знает, сколько имперских экспертов погибнет в руках Идена из-за нашей мягкости. Нет места дружбе между Империей и Вечной Ночью.

Юйин возразила:

– Нет нужды говорить о великих добродетелях, если ты даже не можешь поддерживать свою личную мораль. Я буду первой, кто усомнится в твоем характере.

– Это разные вещи.

– Нет, это одно и то же, разумеется.

– Я не говорю, что мы должны быть аморальными, но нам нужно посмотреть, с кем мы имеем дело! Нет никакой необходимости быть праведным, когда имеешь дело с темными расами.

– Мораль есть мораль, мы договорились не драться три дня, и потому от своих слов отказываться не будем. Это вопрос не расы, а целостности твоей души.

Они так и продолжали спорить, не способные прийти ни к какому выводу. На самом деле, такие дебаты никогда и не заканчивались. Потянь беспомощно покачал головой и вздохнул:

– Эх, женщины…

Юйин недовольно возразила:

– Что “женщины”? Сопляк, ты даже не был новобранцем, когда эта мамочка впервые сразилась насмерть на поле боя!

При упоминании об этом Потянь поднял руку в знак поражения:

– Ладно, Юйин, это моя вина.…

Девушка пришла в ещё большую ярость:

– Не обращайся ко мне так фамильярно! С каких это пор я “Юйин” стала называться? Не думай, что межу нами что-то может быть только потому, что я, выпив вина, потеряла самообладание. Позволь мне сказать тебе: эта мамочка на себя ответственность брать не станет!

Сильно покраснев, Вэй Потянь пробормотал:

– Я не это имел в виду. Насчёт вчерашнего, я тоже…

Юйин пожала плечами:

– Стоп! Ты хочешь сказать, что тоже был не прав? Побереги силы! Тогда я выпила слишком много и навязалась тебе. Неужели ты думаешь, что смог бы избежать моих когтей своими скудными навыками? Даже сопротивляйся ты, ничего бы не поменялось.

Лицо Потяня покраснело – в данный момент ему больше всего хотелось зарыться под землю и не уходить. Казалось, Тысяча Гор так и останется бесполезна, сколько её не практикуй.

Юйин похлопала его по плечу:

– Хватит, не нужно слишком много об этом думать. Есть вещи, с которыми нельзя справиться, и рано или поздно они настигают нас. Ты не так уж и много потерял из-за меня. Как бы там ни было, теперь ты более-менее один из своих. Так что, если найдётся кто-то, кого ты не сумеешь победить, позови меня. Я разнесу его в щепки.

Вэй Потянь не знал, как выразиться:

– Я…

Он только успел произнести одно-единственное слово, а девушка уже его прервала:

– Я что? Хватит говорить всё время об этой мелочи, это так раздражает. Я спала с тобой только один день из трехсот шестидесяти пяти за год. Что тут такого? Позволь мне сказать тебе, что это бесполезно, как и что бы ты там ни думал. Можешь поспрашивать всех в округе после того, как покинешь это место: узнаешь, насколько бессердечной была эта мамочка в прошлом.

Потянь был человеком опытным, но просто не мог победить вульгарность Юйин. Кто посмел бы помыслить, что потомок Герцога Ю и гений клана Чжао окажется таким человеком? Вэй Потянь был потрясен так сильно, что едва мог дышать, его сердце наполнилось необъяснимым ощущением. Разочарование и негодование горели во всем его существе, смешиваясь с сильным оттенком любви. Больше всего на свете ему хотелось взреветь в небо.

Однако шестирукий генерал всё ещё был рядом, выть на звезды – всё равно что на смерть бросаться. Ощущение в его сердце было поистине неописуемым.

Потянь заставил себя успокоиться, а затем указал в сторону, в которой исчез шестирукий гигант:

– Тогда давай поговорим о чем-нибудь другом. У вашего клана Чжао есть записи об этом монстре?

Юйин серьезно ответила:

– Нет, ни единой. К тому же эта мамочка сбежала, чтобы попасть в Великий Вихрь. Клан об этом не знает, да и в отчеты разведки я не заглядывала.

Информация о Великом Вихре всегда была одним из самых тщательно хранимых секретов клана. Те, кто не входил в проход, не имели права читать её. Юйин была столпом резиденции Герцога Ю, и обычно её ни при каких бы условиях сюда бы не пустили. Если только она не окажется слабой и не сумеет пересечь порог божественного воителя самостоятельно.

Вэй Потянь чувствовал беспомощность:

– К сожалению, семья Вэй очень мало знает о Великом Вихре. Я также мало чего знаю.

– Какой в этом смысл? Мы можем просто избегать того, что не можем победить, верно?

– Всё не так просто. Сила тяжести здесь примерно в шесть раз больше, чем в Империи. Возможно, если продержимся ещё два дня, мы сумеем добраться до намеченного района. Это, конечно, тяжело, но и здесь долго мы сидеть не сможем. Огромное количество экспертов из Империи исследовало это место на протяжении многих лет, и немало из них были сильнее нас. Если бы они столкнулись с таким непобедимым врагом, непременно появились бы записи, но их по какой-то причине нет.

Юйин была сбита с толку:

– В этом мире неизведанных мест хватает, к чему ты клонишь?

– Этот монстр, должно быть, появился недавно, по крайней мере, в последние годы. Что-то настолько могущественное не появляется просто так. Там должно быть какое-то удивительное сокровище поблизости или подсказки относительно его положения.

Юйин сначала испугалась, а затем разразилась похвалой:

– Кто бы подумал о таком! Обычно на вид ты тупее пня, но иногда умеешь быть весьма умным!

Вэй Потянь не знал, смеяться ему или плакать:

– Эй, этот папочка – ведущий командир региона, сумевший защититься от армий темных рас на протяжении нескольких лет. Я не идиот.

Но выражение лица Юйин мгновенно изменилось, и она ударила юношу кулаком по голове:

– Подумай тогда ещё! Независимо от того, насколько хорошо охраняет сокровище это чудовище, неужели ты думаешь, что мы сможем его украсть? Ты можешь идти один, если хочешь умереть, но не тащи эту мамочку вниз! Моя жизнь по-прежнему весьма хороша, многие бравые молодые парни только и ждут момента, чтобы меня побаловать.

Потянь в гневе вскочил:

– Т-Ты! Что ты только что сказала?

– Что? Что я сказала не так?

– Последняя часть!

– Ну и? В чём проблема?

Потянь хотел что-то ответить, но остановился. В конце концов он фыркнул:

– Неважно. Пытаться тебя переспорить – бесполезное занятие.

С этими словами он развернулся и ушёл, даже не проверив, следует ли за ним Юйин.

Девушка была ошеломлена его действиями:

– Эй? Что ты делаешь? Умереть захотел?! Стой!

Но Потянь продолжал идти вперед, не обращая на неё внимания.

Юйин застыла на месте, не зная, стоит ли ей бросаться в погоню.

Потянь продолжал идти, опустив голову, совершенно не замечая, что на него смотрят.

За листьями на вершине дерева Иден навел перекрестие прицела на голову юноши:

– Какой идиот! Но есть ещё три дня. И хотя эти три дня не для тебя, наверное, и тебя под них стоит зачислить.

Иден перевел оптический прицел вдаль, на то, чего он больше всего боялся. Он смутно видел величественный силуэт шестирукого генерала, который, казалось, что-то искал в лесу.

Увидев это существо, Иден почувствовал головную боль. Столь массивный скелет в этой области с высоченной гравитацией означал, что его внутренняя структура достигла невообразимого состояния. Демон задумался, сможет ли он хотя бы ранить туземца, если попадёт ему прямиком в голову из Длани Бездны.

К тому же это чудище ещё и чрезвычайно быстро двигалось наряду с острыми чувствами. Такого хватало, чтобы отбить у Идена всякое желание встречаться с этим монстром, не говоря уже о том, чтобы попытаться выяснить, какими способностями он обладает.

Согласно самой засекреченной информации разведки демонов, это существо могло и не быть единственным в своем роде. Даже если появится какая-нибудь сила и прикончит этого ублюдка, она, скорее всего, привлечет ещё более могущественных существ. Доклад разведки, который юноша прочитал недавно, имел высочайший допуск. Неугасаемое Пламя вручил его ему как раз перед входом в Великий Вихрь.

Это шестирукое чудовище преграждало единственный путь в область пониженной гравитации. Похоже, ему придется проделать долгий путь, чтобы добраться до целевой зоны.

Наблюдая за передвижениями шестирукого генерала, Иден начал составлять маршрут.

Именно в этот момент в его сердце раздалось сильное чувство. Словно весь мир скомкан и разорван на части. Это невыразимое ощущение заполнило всё тело Идена.

Все объекты в его поле зрения исказились, а далекий шестирукий генерал – и того больше. Он стал похож на тонкий листок бумаги, засунутый в стеклянную бутылку.

В далеком небе появилось безмолвное поле цветов равноденствия, раскрывающихся и затухающих в следующее мгновение. С цветением и увяданием каждого цветка число трещин на многочисленных гранях стало увеличиваться, особенно там, где застрял шестирукий абориген.

Чудовище ревело и сопротивлялось, но просто не могло вырваться из оков бесчисленных плоскостей.

Трещины постепенно разрастались, и, наконец, грани реальности разлетелись на бесчисленные осколки, каждый из которых содержал в себе ревущего от боли генерала.

Мир, наконец, воссоединился, и сердцебиение Идена постепенно утихло. Шестирукий генерал всё ещё стоял, но теперь он был неподвижен и больше не ревел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 211 – Бегство Лилии Красного Паука**

Иден взглянул на рухнувшего шестирукого генерала, разум его был полон неверия. Это чудище, от которого он только и мог что бежать, взяло и пало? Было ли оно мертво, ранено или просто потеряло сознание?

Этот нелепый и рассеянный ход мыслей длился недолго. Демон резко вспомнил о цветках равноденствия, а также об их источнике.

Он быстро собрал свои спутанные мысли в комок и, обернувшись в демоническую энергию для защиты, спрыгнул с дерева. Приземлившись, он рванул в противоположном от опасности направлении.

В сердце Идена всё продолжало нарастать чувство, что это какой-то абсурд. Не увидь он всё своими глазами, то никогда бы не поверил, что Лилия Красного Паука окажется в Великом Вихре.

Каждое Великое Оружие являлось для нации невероятно важной стратегической единицей, способной в одиночку подавить целую линию фронта. Их ни за что нельзя было потерять. По слухам, владелица Лилии Красного Паука была самой обычной девушкой без каких-либо признаков изначальной силы – как могла Империя позволить такому человеку принести столь ценное оружие в этот далекий мир? Даже Идену, весьма знаменитому молодому таланту среди демонов, было чрезвычайно трудно приспособиться к здешней среде. Как этот человек до сих пор был жив?

Параллельно с этим в сознании юноши всплыла другая, желанная мысль: сейчас был лучший момент для того, чтобы украсть Лилию Красного Паука! Имя Идена войдет в историю, если ему удастся заполучить в свои руки это мифическое оружие! Его статус в расе демонов возрастет выше всех небес!

Но эти мечтательные перспективы не повлияли на юношу – его темп ни на мгновение не замедлялся, и он продолжал бежать. Мощь, только что им узренная, превосходила сами легенды. Он, вероятно, не выдержит натиска и десяти цветков, не говоря уже о сотнях из них, витающих в данный момент в воздухе.

Заслуги – дело хорошее, но нужно быть живым, чтобы принять их. Кто бы там ни держал в руках Великое Оружие, вряд ли она станет сдерживаться, как только обнаружит Идена.

\* \* \*

Вэй Потянь и Чжао Юйин ошеломленно смотрели на увядающие лилии издалека.

– Жоси! – Юйин вскочила и, как сумасшедшая, бросилась к цветам. Шокированный, Потянь бросился вслед за ней.

Посреди бега девушка пришла в себя и, быстро втянув свою ауру, переключилась на скрытный ход. Потянь молча бежал рядом с ней, но Юйин не отвергла его, только бросила сердитый взгляд.

Юйин помнила, что Жоси обычно после одного выстрела сразу впадала в ослабленное состояние. Потому клан всегда держал на её стороне экспертов для защиты. Но сейчас она была в Великом Вихре – значит, тех двух стариков, скорее всего, рядом с ней не было.

Лес был полон опасностей. Чжао Юйин не хотела напортачить и привлечь диких зверей к месту нахождения Жоси.

Массивное тело шестирукого генерала лежало на земле, его руки время от времени подергивались. Глаза монстра, однако, потеряли всякий блеск и безжизненно смотрели в бескрайнее небо. Жоси прыгала по массивному телу, словно что-то ища.

На поясе шестирукого генерала висело несколько мешочков, которые Чжао Жоси открывала один за другим. Большинство из них были заполнены сушеным мясом животных, а также какими-то непонятными камнями и кусками дерева. Девушка даже не взглянула на эти вещи, но сразу вскрикнула от радости, как только обнаружила в одном из мешочков кувшин с вином из белых фруктов.

– Жоси, положи это. Нельзя это пить! – Юйин, ни о чем другом больше не беспокоясь, выкрикнула издалека.

Жоси пораженно дернулась. Её плечи слегка дрогнули, чуть ли не упуская глиняный кувшин из рук. Девушка посмотрела в ту сторону, откуда доносился голос, и увидела, как Юйин и Потянь бегут к ней.

На её лице расцвела чуть ли не паника. Несколько лилий красного паука расцвели вокруг неё, унося далеко в воздух.

Юйин встревоженно выкрикнула:

– Жоси, стой! Куда ты?!

Но та не собиралась её слушать. Цветы цвели и опадали в воздухе, унося тонкое тельце в глубины леса на гораздо большей скорости, чем могла себе позволить Юйин.

Когда последняя добралась до шестирукого генерала, Жоси окончательно скрылась из виду. Юйин остолбенела.

Потянь нагнал её и встал рядом:

– Похоже, она не хочет тебя видеть.

– Почему?!

Юноша пожал плечами:

– Откуда мне знать? У неё должна быть причина. Мы ничего не можем поделать, если она не хочет нас видеть.

Чжао Юйин топнула ногой:

– Но она сейчас в опасности!

– Сила Лилии Красного Паука всё ещё действует, и ты сама видела её мощь. А означает это, что в опасности сейчас не она, а мы.

В Великом Вихре после использования изначального оружия следовало сразу же бежать с места его применения – риск привлечь опасность был слишком велик. Потянь указал на труп шестирукого чудища:

– Не хочешь осмотреть его? Лучше сделать это сейчас, времени у нас осталось немного.

Юйин ещё не до конца смирилась с произошедшим. Только бросив взгляд в сторону побега Жоси, девушка наконец выдохнула. У неё не оставалось другого выбора, кроме как принять предложение Потяня забрать пожитки шестирукого монстра.

В сумках туземца ценностей либо не наблюдалось, либо полезность предметов оставалась совершенно неясна. Пространственный инструмент юноши был весьма тесен и просто не мог вместить столько вещей. Да и из-за крупного телосложения аборигена оружие, соответствующее его росту, просто не помещалось внутрь хранилища.

Возможно, самой ценной добычей здесь являлся сам труп, но откуда им было знать, какая часть тела шестирукого генерала была драгоценной, а какая – просто бесполезной плотью?

Повинуясь инстинкту, Чжао Юйин ударила шестирукого генерала в грудь. Сердце такого несравненно могущественного гигантского существа должно было обладать немалой ценностью.

К её удивлению, этот порез оставил лишь неглубокий след на его груди. Девушка даже не сумела пробить кожу монстра!

Юйин и представить себе не могла, что тело аборигена окажется столь прочным даже после его смерти. Похоже, достать сердце будет не такой уж и простой задачей.

В этот момент из леса послышался шорох – Юйин и Потянь в ответ на него покрылись мурашками.

– Что это? – спросила девушка.

– Не знаю, но очень вряд ли что-то хорошее, – на лице юноши отражалась нервозность.

Звуки постепенно приближались, и вскоре из леса выползло несколько жуков. Насекомые были размером с кулак, с алым фасеточным глазом на голове и острым хоботком. И в скорости своей они не так уж и сильно отставали от действий Потяня.

Жуки приползли прямо к телу шестирукого генерала, преследуемые черным роем ещё больших жуков.

Двоица поняла, что пахнет жареным. Юйин схватила пару случайных камней из сумки аборигена и убежала с Потянем на буксире.

В этот момент шорох леса стал походить на бушующий шторм. Они не осмеливались делать паузы и продолжали бежать, пока окончательно не отдалились от шума.

К счастью, все произошло именно так, как и предсказывал дуэт: жуки пришли сюда за телом шестирукого генерала. Будь это не так, им грозила бы серьёзная опасность. Такое цунами из насекомых могло превратить любого зверя в голый скелет всего за несколько мгновений.

Чжао Юйин оглянулась, по-видимому, всё ещё обеспокоенная.

– Что же нам теперь делать? – для неё было редкостью задавать такие вопросы. Последнее время Потянь проявлял такую степень надежности и интеллекта, что девушка даже начала смотреть на него в ином свете.

Юноша немного подумал и сказал:

– Сначала давай найдем способ вернуться в начальный имперский регион, а потом обсудим, что нам делать. Одна только холодная ночь не позволяет нам долго оставаться в этом районе. И я действительно не хочу снова бегать от ещё одного шестирукого монстра или этих жуков.

Юйин согласно кивнула.

– Что мы будем делать потом? - спросила она.

– Вариантов у нас много. У меня есть Жемчужина Грома, так что я могу попытать счастья в Колодце Созвездий. Пруд Жизни также не слишком далек отсюда, но, пойдём ли мы к нему, решать тебе.

При упоминании пруда жизни Юйин, казалось, заколебалась. Женщины от потери контроля в последствии страдали раз десять больше, чем мужчины. Даже если Потянь будет рядом, он не сможет защитить себя, когда придет время. Именно поэтому за долгие годы с его открытия многие эксперты избегали Пруда Жизни как чумы.

Безусловно, тот служил лучшим местом для испытания силы воли. Кто из экспертов не гордился собственной стойкостью и уверенностью? Только войдя в Пруд Жизни, они понимали, насколько слабы. Некоторые, конечно, продолжали говорить, что в пруде силу воли можно тренировать, но остальные поддерживали эту идею только на слове. На самом деле никто не вызвался добровольно проверять эту теорию.

После долгих раздумий Юйин криво усмехнулась:

– Я сталкивалась с некоторыми вещами в прошлом. Я немного… того. Скорее всего, я не смогу пройти испытание на силу воли.

Потянь кивнул, но не стал совать нос в её историю.

\* \* \*

Старик показывал группе Цянь Е плантации Пастбища Внуков Неба.

Рядом с маленькой хижиной раскинулся огромный луг. Среди травы росло несколько десятков небольших деревьев, с ветвей которых свисали вишнево-красные плоды. Кожура их была украшена золотыми крапинками.

Старик сказал:

– Это дерево звездной вишни. Вот эти уже созрели, но остальные еще растут. Звездной вишне требуется почти сто лет, чтобы достичь точки созревания. Догадываетесь ли вы, что является её целебной частью?

– Должно быть, плод? – предложил Цянь Е.

– Листья, – сказала Тяньцин.

– Корень? – это была мысль Куанлань.

Старик рассмеялся, поглаживая бороду:

– Не-а. Самое ценное здесь – ствол.

Он подошел к дереву звездной вишни примерно равного с ним роста и сказал, поглаживая кору:

– Во время сбора урожая необходимо срезать все ветви и листья, оставив только ствол. Что касается плодов, то они настолько ядовиты, что мы не можем даже прикоснуться к ним, не говоря уже об их употреблении.

Цянь Е заметил, что старик осторожничал, не смея прикасаться к плодам. Потрясенный, юноша повысил свою бдительность.

Старейшина Лу отдернул руку и улыбнулся троице:

– Это уже готово к сбору, не хотите попробовать?

– Позвольте мне, – Тяньцин не хотела упускать эту возможность.

Она вытащила боевой нож и, обернувшись, спросила:

– Как именно мне нужно его срубить?

– Срежь его на уровне земли, а затем обрежь листья.

Тяньцин кивнула. Её нож молнией ударил в корень дерева. Дзинь! Звон металла эхом разнесся по округе. На стволе дерева появилась царапина, но удар даже не сумел пробить кору.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 212 – Токсин звездной вишни**

– А? – удивилась Тяньцин. Каждое принесённое ею с собой оружие было качественным, и даже этот запасной кинжал был восьмого ранга. И он даже не сумел прорезать кору этого дерева?

Тяньцин глубоко вздохнула, громовой рокот Горного Бура эхом прокатился по всему её телу. Девушка сделала шаг вперёд и яростно ударила по стволу дерева.

И снова боевой нож с громким лязгом отскочил назад, едва не ударив девушку в лоб. Ей пришлось приложить все усилия, чтобы справиться с отдачей. У неё даже пальцы закровоточили от удара.

Дерево звёздной вишни сильно затряслось, и один из его плодов упал вниз к Тяньцин. К тому времени, как девушка заметила приближающуюся ягоду, времени на уклонение не оставалось. Всё, что она могла сделать, так это махнуть ладонью в сторону падающей ягоды. Даже если она отравится, пораженной зоной будет рука, а не тело.

В этот момент Цянь Е опустил руку Тяньцин и, схватив звездную вишню, отшвырнул её подальше.

Стоило ягоде соприкоснуться с его ладонью, как юноша сразу же ощутил онемение. Повернув руку, он увидел на ней темное пятно, усеянное золотыми крапинками, очень похожими на узор на плоде звездной вишни.

Не смея пренебрегать возможными последствиями, Цянь Е быстро направил темно-золотую энергию крови нейтрализовать яд. Юноша, однако, недооценил его токсичность – энергия крови боролась с ядом в жестокой битве, но не могла полностью удержать вторгшегося врага на расстоянии. Черное пятно на ладони начало вытягиваться к запястью.

Но Цянь Е не волновался даже перед лицом опасности. Установив многочисленные блокады из энергии крови, дабы временно задержать яд, он активизировал Рассвет Венеры. Поток изначальной силы, одной из чистейших её форм, хлынул в его ладонь. Шлейф ало-золотого пламени затанцевал в его руке, превращая яд звездной вишни в пепел вместе с пораженной плотью.

Он сжигал плоть на собственной ладони, даже не хмурясь. Затем настал черед темно-золотой энергии крови – та стимулировала рост близлежащей плоти и сосудов. Рука юноши восстановилась в считанные мгновения, за исключением розоватого оттенка на его регенерированной коже. Эта новая плоть не подверглась закалке кровью золотого пламени и Рассветом Венеры. В настоящее время она сильно отставала от нормальной плоти Цянь Е, и потребуется немало времени, чтобы обновленный участок пришел в норму.

Этот опасный опыт дал Цянь Е прямое представление о токсичности плодов звездной вишни.

Юноша раскрыл левую ладонь, резко удерживая Восточный Пик в своей хватке, и выгнулся дугой. Пристально глядя на старика, Цянь Е медленно произнес:

– Что всё это значит?

Старик не нервничал. Он усмехнулся, поглаживая бороду:

– Что такое? Нельзя винить других в неосторожности этой малышки. Хотя вот меч в твоей руке, он немного…

Старик в шоке отступил на шаг, пытаясь увеличить расстояние между собой и Цянь Е. После отступления он быстро кое-что понял:

– Молодые люди нынче действительно непросты. Похоже, я недооценил тебя. Быть может, у тебя действительно есть что-то, что может навредить мне?

Цянь Е не ответил. Он медленно поднял правую руку и, сложив пальцы в виде пистолета, прицелился в старика.

Выражение лица последнего менялось много раз по мере того, как рука Цянь Е подымалась вверх, наконец, достигая кульминации в напряженном фокусе на кончиках его пальцев.

На этот раз старик больше не осмеливался действовать беспечно. Несколько колец красно-золотой изначальной силы завращалось вокруг его жизненно важных органов. Установив свою защиту, Старик Лу неловко кашлянул и сказал:

– Эта девушка – потомок Старика Цзи, человека, связанного со мной судьбой. Зачем мне причинять ей вред?

Цянь Е молчал, по-прежнему целясь пальцем в лоб старика.

Мужчина был одновременно зол и смущен:

– Молодой человек, не дерзи мне так! Если ты действительно разозлишь меня, я просто выгоню вас всех отсюда!

Но эта вспышка гнева не вызвала у Цянь Е ни малейшего отклика. Вместо этого Тяньцин и Куанлань начали двигаться: девушки стояли позади старика с обеих сторон, готовые напасть в любое мгновение.

Старец вздохнул:

– Молодежь нынче совсем не умеет уважать старших. Ладно, скажу тебе правду: плод ядовитый, но не смертельный. Пережив ранние симптомы, можно получить немалые преимущества. Просто сам процесс этого не настолько удобен, как того хотелось бы.

Тяньцин и Куанлань скептически посмотрели на Цянь Е. Юноша был единственным, кто испытал токсин, и только он мог подтвердить утверждение старика.

Цянь Е тщательно всё обдумал и обнаружил, что недавно вторгнувшийся яд действительно не был летальным, хоть и был близок к этому. Он быстро распространялся по всему телу, просачиваясь в мышцы и полностью обездвиживая человека. Однако в процессе только небольшой процент клеток погибал, да и то самый слабый и наименее крепкий. Если позволить яду звездной вишни полностью разойтись по телу, процесс действительно станет походить на особую форму закалки тела. Тяньцин сможет выдержать это, но, как и сказал старик, боль будет очень немалой.

– Он говорит правду, но я не думаю, что у него добрые намерения, – ответил Цянь Е.

Не говоря ни слова, Тяньцин выудила металлический сосуд и пристально посмотрела на старика.

Последний был потрясен до дрожи при виде этого предмета:

– Зачем тебе эта штука?!

Тяньцин помахала металлическим объектом, говоря:

– Как хорошо, что ты узнал его. А теперь скажи нам, каковы твои истинные намерения, или я брошу это на землю, и все умрут вместе!

– Ты бы не вынула этот предмет, даже если бы тебя успешно отравили, не так ли?

– А почему нет? Если мне суждено умереть, я, естественно, утащу тебя за собой, – с большой уверенностью ответила Тяньцин.

Старик начал потеть. Он покачал головой и сказал:

– Какое озорство! Как мог Старик Цзи отдать тебе эту штуку?

– Я знаю, когда им пользоваться, а когда нет.

Старик вздохнул:

– Прекрасно! Молодежь в эти дни совсем лишена почтения. Я больше не буду держать вас всех в напряжении. Для этого юноши плод звездной вишни полностью бесполезен, а для юной мисс семьи Ли наоборот – слишком опасен. Тем не менее, тебе он принесет пользу, закалив тело последний раз перед продвижением. Естественно, не нужно будет ждать постепенного выздоровления после того, как яд распространился по всем частям тела. Тебе всего-навсего необходимо принять простейшее противоядие, чем и является лист этого же дерева. Если тело твоё окажется достаточно крепко или ты поможешь себе лекарствами, процесс и полдня не займет.

– Это не очень долго, но ей понадобится время, чтобы восстановить свои боевые способности, не так ли?

Старик ответил:

– Это данность, сам процесс повреждает мышцы тела, и понадобится время, чтобы суметь использовать отросшие ткани, как прежние.

Цянь Е с облегчением кивнул. Похоже, старик не просто нес бред. Однако Тяньцин убедить было не так просто. Она взяла руку юноши и помахала ею старику, говоря:

– А это что тогда?

– Кто сказал ему бросаться к тебе на помощь, не дожидаясь моих объяснений? Но вы, похоже, довольно близки, раз он даже осмелился прикоснуться к крайне ядовитому объекту ради тебя.

Тяньцин покраснела:

– Чушь собачья!

Старик серьезно сказал:

– Не беспокойся, этот молодой человек связан со мной судьбой. Я тоже дам ему кое-что хорошее. С другой стороны, ты сначала должна будешь съесть одну из ягод.

Старик махнул рукой, и одна из ягод поплыла к Тяньцин. Та взяла плод и проглотила его без дальнейших раздумий. Цянь Е был удивлен доверием девушки к словам старика – та просто взяла и съела предложенное. Токсин ягод был настолько силен, что начинал действовать сразу после попадания в желудок. Теперь его уже остановить не получится.

Старик указал на хижину:

– Иди отдохни в доме. Девочка Ли, позаботься о ней какое-то время. Скорми ей лист звездной вишни через четверть часа, не раньше и не позже. И будь осторожна, не прикасайся к её телу.

К этому моменту лицо Тяньцин было уже окутано черной пеленой. Девушка попыталась лечь и больше не двигалась. Куанлань поймала лист с дерева и с озабоченным выражением лица села рядом с кроватью.

Цянь Е бросил взгляд на старика, отчего брови того, несмотря на царившее в воздухе молчание, дернулись. Тот покачал головой и вздохнул:

– Эх, ну и молодежь пошла. Даже пытаются угрожать этим старым костям.

С этими словами он указал на деревья звездной вишни:

– Это, это и это, сруби их и дай мне семь плодов.

Цянь Е поднял Восточный Пик и остановился перед одним из деревьев. Вслед за глубоким вдохом мышцы и сухожилия в его теле начали издавать грохот грома!

Дойдя до шестого слоя Горного Бура, юноша замахнулся мечом на деревья и с треском повалил их.

Цянь Е несколько раз двинул в воздухе пальцами, посылая семь ягод в сторону старика. Этот переход от мощи к точности был гладок как речная гладь, и казалось, что юноша даже не использовал все свои навыки. Брови старика несколько раз поднялись, пока он наблюдал за этим процессом.

Старейшина Лу убрал ягоды, прежде чем наказать Цянь Е срезать ветки, оставив только голые стволы. Затем он поднял их и запечатал отверстия какой-то прозрачной субстанцией, после чего бросил их Цянь Е:

– Неплохо, бери.

Юноша поймал дар, чувствуя себя немного неловко – сейчас в Тайном Пространстве Андруила места было не так уж и много. Добавь он эти стволы звездных вишен, и на что-либо ещё места не останется. Пространственные инструменты были чрезвычайно ценны, и потому Цянь Е до сих пор думал, класть ли ему туда этот подарок или нет. Он ещё даже не знал, для чего вообще эта штука.

Старик заметил дилемму Цянь Е:

– Молодой человек, я чувствую исходящий от тебя остаточный лекарственный аромат. Ты недавно использовал регенеративный препарат, не так ли?

Цянь Е был в шоке. Нос у этого старика воистину остер, возможно во всей Империи лучше чуйки не найдётся:

– Это так.

– Древесина звездной вишни – главный ингредиент для этого лекарства. Трёх таких стволов хватит примерно на шесть доз.

Услышав это, Цянь Е немедленно освободил место внутри амулета Андруила и засунул туда запечатанные стволы. Использовав на себе лекарство один раз, юноша знал, что наличие его под рукой было сродни половине дополнительной жизни. Только сейчас, уже после знакомства с деревьями, Цянь Е понял, почему лекарство было настолько ценным. Всё Пастбище Внуков Неба могло произвести только шесть его доз за целое столетие…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 213 – Брат**

Цянь Е увидел, как старик поднял свою корзину, собираясь вернуться на тропинку, и невольно спросил:

– Старейшина Лу, есть ли ещё места, где растут деревья звездной вишни?

– Иногда можно увидеть дикие образцы в лесу и на Пепельной Горной Гряде, но они более мощные и опасные. Вокруг этих деревьев также зачастую располагаются звериные логова. Следовательно, урожайность в дикой природе не особо стабильна: иногда больше, чем на пастбище, иногда меньше.

Продолжая разговор по дороге, они вскоре добрались до огороженного лекарственного сада. Почва в нём была черной от камней разных цветов, зарытых в нее. В саду росло множество кустарников и трав, казалось бы ничем не отличавшихся от диких растений в лесах и горах.

Старик понимал, что Цянь Е не очень хорошо разбирается в этом предмете:

– Здешняя трава отличается от дикой, она называется «травой серой нити». Проверив края травинок, можно заметить следы ржавчины. Особенно легко её можно отличить от обычной травы по серой нити, идущей вдоль ствола. Для Великого Вихря, естественно, это просто дикое растение.

Трава, естественно, имела немалое значение, раз ей был дан столь большой участок. Согласно объяснению старика, это был один из основных ингредиентов первоклассных восстановительных сывороток. Цянь Е сам получил один первоклассный регенеративный препарат перед боем с Ло Бинфэном.

Трава серой нити не была незаменима, но достаточное её количество в смеси значительно повышало итоговую эффективность лекарства. Именно так и появлялись драгоценнейшие первоклассные версии. Поскольку восстанавливающая изначальную силу медицина обладала большей сферой применения, чем регенеративная, её потребление также было в разы выше. В какой-то мере можно даже сказать, что стратегическая ценность этой травы не слишком сильно-то и отставала от звездной вишни. Последняя просто служила ядром для препарата, способного спасти даже лучших экспертов, да и в общем встречалась гораздо реже.

Цянь Е действительно видел немало таких растений, но только в области с десятикратной силой тяжести. К тому моменту, как он со спутницами прибыл в район с восьмикратной гравитацией, те резко перестали встречаться. Сама возможность выращивать здесь эти растения показывала, насколько способным был основатель Пастбища Внуков Неба и насколько сама среда этого места была ценна.

Старик прогуливался по целебному саду, срывая травы то тут, то там. Затем он упаковал всё собранное и бросил Цянь Е. Этот маленький сверток всё ещё мог поместиться в Тайном Пространстве Андруила.

До этого момента всё ещё было хорошо – дальше наступит настоящая агония. Агония от созерцания сокровищ и неспособность вместить их всех в свой карман. Звездную вишню и траву серой нити по идее, хоть и едва, но можно было назвать продуктом массового производства. В будущем им могут быть обнаружены ресурсы с ещё более причудливыми применениями.

Например, большие ульи, свисавшие с некоторых деревьев, могли производить особый вид мёда. Регулярное его употребление улучшало зрительные способности. Потребляя его в течении нескольких лет, можно было даже пробудить в себе способность видеть в темноте – а ведь это всегда было слабым местом человеческой расы. Цянь Е это не очень волновало, так как он сам обладал Оком Правды, но обычным экспертам такая возможность весьма пригодится.

Некоторые гигантские деревья были обвиты древними виноградными лозами, что, по записям, существовали ещё со времён основания пастбища. Сок этих растений можно было использовать для приготовления многочисленных препаратов. В действительности, этот сок также служил противоядием от большинства ядов, найденных в Великом Вихре.

Яд в этом мире успел оставить глубокий след в сознании Цянь Е: от пурпурного токсина, которым пользовалась женщина с луком, до ядовитых насекомых на Пепельной Горной Гряде и яда звездной вишни. Даже белый туман, создаваемый четырехрукими женщинами, можно было считать разновидностью яда. Эксперты как из Империи, так и из Вечной ночи были весьма слабы к этим опасностям.

За пределами Великого Вихря экспертов от естественных ядов защищала изначальная сила. Только токсины, вырабатываемые арахнидами, могли считаться достаточно опасными, чтобы быть им угрозой. В этом мире, однако, смертельные яды были повсюду, и даже Цянь Е не был полностью невосприимчив к большинству из них.

С этим древним виноградным соком Великий Вихрь становился гораздо безопаснее.

Рядом с родником на утесе виднелся клочок полевых цветов, похожих на висячие колокольчики. После сушки на воздухе их можно было превратить в специальный катализатор, который улучшал действие многих восстановительных лекарств и стимуляторов.

Ценных трав здесь было навалом.

Только за одну эту прогулку Цянь Е познакомился с парой десятков растительных ресурсов. На Пастбище Внуков Неба имелась даже открытая шахта, но предназначалась она не для добычи полезных ископаемых. Вместо этого она была использована для создания магнитного поля и извлечения особых вспомогательных руд, способных облегчить выращивание некоторых трав в неестественной для них среде обитания.

Видя так много ресурсов, даже такой человек, как Цянь Е, который ничего не знал о травах, понимал, насколько ценным было это место. Непревзойденное состояние Дома Сун не из воздуха появилось. Самое главное, что не всегда людям клана удавалось успешно войти и выйти из Великого Вихря. В последний раз они даже не сумели добраться до пастбища живьем. И даже если бы они прибыли, количество продуктов, которые они могли бы забрать с собой, было весьма ограничено.

Поэтому долина на протяжении целого столетия скопила огромное количество ценностей. Можно даже сказать, что это место – настоящая сокровищница. Некоторые участки так и не собирались, травы на них увядали и вырастали вновь из поколения в поколение. Кто знает, сколько полезных веществ накопилось в местной почве. Даже простейшая дикая трава, наверное, к этому моменту стала бы ценным продуктом.

Что больше всего ошеломило Цянь Е, так это вид пурпурно-чешуйчатой ели. Её кору можно было превратить в лекарство, и, как и большинство растений в Великом Вихре, её воздействие было весьма жестким. Но самой ценной её частью была древесина. Материал не уступал по прочности тем деревьям, что росли в районах с высокой гравитацией, но при этом был чрезвычайно легок – просто идеальный материал для строительства кораблей. Кроме того, дерево обладало благотворным для жизненной силы эффектом. Люди, уже просто находясь на изготовленном из этого дерева корабле, быстрее оправятся от ран.

Стоимость этих деревьев, естественно, была крайне высока, но больше всего Цянь Е потрясло их количество. Старик указал на лес, простиравшийся до самых дальних гор, и сказал:

– Это хвойный лес пурпурно-чешуйчатых елей. Бери сколько влезет.

Только добравшись до пастбища, Цянь Е понял, как мало места было в Тайном Пространстве Андруила. Так хотелось взять всего понемногу, но после звездной вишни и травы серой нити места совсем не осталось. Да и другие объекты внутри также имели своё применение.

Проведя Цянь Е по Пастбищу Внуков Неба, старик указал на Восточный Пик и сказал:

– Этот меч кажется мне очень знакомым, можно взглянуть?

У Цянь Е не было причин отказываться, поэтому он передал клинок старику.

Руки старейшины опустились, когда меч оказался в его ладони. Выражение его лица несколько раз менялось, пока он пытался стабилизировать оружие. Пастбище располагалось в пределах Пепельного Горного Хребта, и гравитация здесь вдвое превышала имперскую. Было вполне разумеющимся, что Восточный Пик здесь окажется крайне тяжел – обычный эксперт не сможет владеть им. Ранг изначальной силы старика был высок, но физическая сила не позволяла ему использовать черный меч по своему желанию.

Мужчина взглянул на Цянь Е, а затем поднял Восточный Пик на уровень глаз для тщательного осмотра. На этот раз он не стал вести себя по обыкновению уверенно и всезнающе:

– Если мои глаза ещё не затуманились, этот клинок должен был принадлежать старому другу, но метод его литья весьма нов, да и некоторые детали материала я не совсем понимаю. Если тебя это не слишком затруднит, не мог бы ты рассказать мне о его происхождении?

Кивнув, Цянь Е начал объяснять, как появился Восточный Пик.

Дослушав рассказ, старик некоторое время молчал.

– Прошло столько лет, а он всё ещё не может преодолеть испытание любовью. Пусть будет так. Все уже стары, да и жить осталось недолго. Какой смысл говорить с ним об этом?

Цянь Е было любопытно, но он не стал настаивать, поскольку это явно было личным делом между людьми старшего поколения.

Старик сел на камень и указал на соседний:

– Давай, садись.

После того, как Цянь Е сел, старик снял с пояса бутылку, сделанную из тыквы, и сделал пару больших глотков, прежде чем передать ее Цянь Е:

– Тут осталось не так уж много, и достать его снаружи нелегко. Попробуй.

В тот момент, когда пробка оказалась извлечена, из сосуда донесся сильный запах алкоголя. Цянь Е от одного этого аромата почувствовал легкое опьянение – содержимое было нереально крепким. Юноша взял бутылку и, немного подумав, сделал большой глоток. Спирт тек по его горлу на удивление плавно, оставляя приятное послевкусие.

Цянь Е взглянул на тыкву, не зная, стоит ли ему сделать еще один глоток – он чувствовал, как плывет уже после первого. Спирт растекался по всему телу подобно дикому пламени. Чего бы ни коснулось это тепло, там появлялись струйки изначальной силы и сливались с плотью Цянь Е. Эта новорожденная энергия была довольно чистой и могла быть непосредственно преобразована в Рассвет Венеры. Качество её намного превосходило изначальную силу пустоты, добываемую Искусством Возмездия.

Старик рассмеялся:

– Ничего страшного, хоть допивай. Я варил этот самогон пятьдесят лет, и тут остались только последние глотки. Сам я уже слишком стар, чтобы хоть что-то с него получить. Если не выпьешь сейчас, в будущем такой возможности больше не будет.

Внимательно наблюдая за действием напитка, Цянь Е спросил:

– Оно может поднять ранг изначальной силы?

– Все, что оно делает – это ускоряет темп, с которым человек поглощает изначальную силу из окружения. Разница лишь в том, что сила, поглощенная после употребления этого вина, достаточно чиста, чтобы сэкономить тебе немало времени.

Эффект вина был поразительным. Цянь Е больше не сдерживался и допил остатки спиртного.

После двух больших глотков юноша почувствовал знакомое ощущение парения, когда его сознание начинало блуждать.

Старик вздохнул:

– В любом случае, этой девушке нужно время, чтобы прийти в себя. Если ты не против, почему бы не послушать случайные истории этого старика? Если я не расскажу этого сейчас, в будущем такой возможности может и не представиться.

– …

– Этот меч выковал мой брат. Мы росли вместе несколько десятилетий. Я был искусен в медицине, а он в ковке оружия. Когда нам стукнуло за пятьдесят, он встретил девушку, которой восхищался в юности. Только вот та дева уже стала Герцогиней Ань. После той встречи он впал в безвыходное положение и даже зашел настолько далеко, что присоединился к клану Сун, несмотря на все мои уговоры. И всё ради того, чтобы стать ближе к ней.

Тут старик вздохнул:

– На самом деле его таланты были выше моих, но, стоило ему столкнуться с любовными проблемами, как он встрял на месте. Ещё сильнее застопорилось его кузнечное дело. Я думал, что он окончательно отупел или, возможно, достиг конца своих талантов. Погрязший в любви и лишенный былой амбициозности, как мог он создавать невиданные шедевры?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 214 – Старые истории**

Мысли Цянь Е уплыли куда-то вдаль. Он слышал только половину слов старика, в то время как остальные просто проплывали мимо его ушей. Разрозненные сцены, собранные вместе, образовали грубую нить истории меж кланом Сун и Старейшиной Лу. Тогда он весьма рано вступил на ранг божественного воителя и считался человеком, способным на дальнейшее продвижение. Однако после того, как он скрыл свою фамилию и вступил в Дом Сун, он ни на шаг не продвинулся вперед.

Но это еще не всё. Поняв, что его старший брат войдет в Великий Вихрь, чтобы тренироваться, он использовал семейные узы, чтобы уговорить его охранять Пастбище Внуков Неба.

Такой брат кого угодно мог лишить дара речи.

Мысли Цянь Е, естественно, отразились на его лице. Старик сказал:

– Трудно сказать, является ли это для меня потерей или приобретением. Я смог перешагнуть порог божественного воителя и продолжить двигаться вперед только за счёт сокровищ этого мира. Только лет десять назад я зашел в тупик. Кстати говоря, большая часть моих успехов построена на этом напитке, но именно поэтому я теперь не могу сделать ни единого шага самостоятельно.

Цянь Е понимал, что ключом к преодолению пределов культивации была чистота изначальной силы. Вино старика могло обеспечить её приток, достаточно чистый, чтобы прорваться через порог божественного воителя, но недостаточный, чтобы стать небесным монархом.

Но от того факта, что старик был оставлен охранять пастбище в течение пятидесяти лет из-за своего брата, действительно хотелось вздыхать. Неудивительно, что Дом Сун на протяжении стольких лет ни разу не терял хватку над этим местом.

Старик щелкнул пальцем по Восточному Пику, говоря:

– В этом клинке есть множество секретов, которые я не могу понять, но и на работу только моего брата это не похоже. Почему так?

Цянь Е не стал утаивать, что в великой кузнице Дома Чжао помогли ему изменить его.

Старик довольно долго молчал:

– Оо! Кузница… Дом Чжао воистину дальновиден, раз основал такое место. Неудивительно, что он ни разу не дрогнул с момента основания Империи.

Старик вернул Восточный Пик юноше вместе с хрустальной бутылкой. Внутри неё парил фиолетовый шар, полупрозрачный и слегка эфемерный.

– Этот меч всё ещё можно модернизировать. В этой бутылке находится частичка костного мозга пустотного колосса, упавшая на эти земли. Мне повезло наткнуться на неё случайно. Достигнув Пруда Жизни, нанеси этот костный мозг на Восточный Пик перед погружением. Безграничная жизненная сила пруда поможет тебе вложить материал в оружие. Если есть ещё что-нибудь подходящее, также используй его. К сожалению, я понятия не имею, насколько ещё можно усилить это оружие.

Получив бутылку, Цянь Е выразил свою благодарность.

К этому моменту Восточный Пик уже не мог разрубать всё и вся вокруг, как раньше. По мере того, как враги юноши становились сильнее, всё больше и больше из них обладали оружием, способным противостоять или даже подавить этот клинок.

Потребуется ещё одно обновление для Восточного Пика, чтобы он хорошо соответствовал нынешней боевой силе Цянь Е.

Когда они вдвоем направились обратно к хижине, Цянь Е вдруг спросил:

– Мы никогда не знали друг друга, и вы даже не знаете моего имени. Почему вы так хорошо ко мне относитесь?

Старик улыбнулся:

– Знаешь, как я узнал Восточный Пик?

– Нет.

– Дело было не в стиле или мастерстве, а в материале. Он был изготовлен из куска удивительного металла, с которым мой брат столкнулся в свое время. Та руда обладала неясным происхождением и особыми свойствами. Брат относился к этому предмету с величайшей важностью и никогда не хотел его использовать. Однако Восточный Пик содержит изрядное количество этой странной руды, и, если прикинуть, он, вероятно, израсходовал весь металл, чтобы выковать это оружие. И раз он дал тебе этот меч, значит, он что-то в тебе увидел. Иначе он не дал бы тебе этот меч только из-за простого экзамена наследников Сун.

К тому времени, как они подошли к двери, Тяньцин уже сидела во дворе и пила чай с Куанлань. Выражение лица старика быстро изменилось, когда он унюхал аромат:

– Моя Летучая Весна!

Тяньцин усмехнулась:

– Тогда мне удалось украсть у дедушки только полстакана Летучей Весны. Кто же знал, что здесь окажется целых две чашки? Империя производит всего сто с лишним грамм такого чая в год. Теперь, когда я вижу, что он просто валяется под носом, как я могу просто взять и отпустить его?

Губы старика задрожали от гнева, но глаза загорелись:

– Здесь только на одну чашку, где всё остальное?

– Вот, – в руке Тяньцин появился скромного вида глиняный кувшин.

Старик попытался выхватить его обратно, но едва успел пошевелиться, как Тяньцин еще сильнее сжала хватку, заставив старика замереть. Такой качественный чай обычно предполагал строгие условия хранения. Чай придется заваривать на месте, как только он вступит в контакт с наружным воздухом, иначе вкус сразу испортится.

Тяньцин мгновенно поняла слабость старика.

Старик сел за стол и пристально посмотрел на неё:

– Девочка, ты заходишь слишком далеко! Тогда даже твой дед относился ко мне с определенным уважением.

– Это потому, что он нуждался в вашей услуге, не так ли? – язык у Тяньцин был по прежнему острым.

Старик был в ярости. Он хотел отрицать это, но не мог опуститься до лжи. Направляющий Монарх был одной из главных фигур Империи и человеком высчайшего статуса. Ему действительно не нужно было быть вежливым, если только старик не обладал какими-то особыми способностями. А ведь Направляющий Монарх был известен своим вспыльчивым нравом ещё в молодости. Лишь после определённых событий он превратился в совершенно другого человека. Только вот добрый и нежный Цзи Вэньтянь наполнял людей другим типом страха.

Если быть откровенным, большинство людей, что осмеливалось мельтешить перед ним, заканчивали свою жизнь трупами.

Старик быстро понял, что в словесной перепалке он Тяньцин не ровня. Его сокровище тоже было в её руке, так что удобного разрешения ситуации не оставалось.

Цянь Е же был больше сосредоточен на теле девушки. Он заметил, что её аура стала несколько слабой, но изначальная сила – более чистой и активной. Юноша почувствовал облегчение, когда точно стало ясно, что плоды звёздной вишни действительно полезны для неё.

Старик сдался:

– Говори, чего ты хочешь?

– Во-первых, что касается нас двоих, то независимо от того, заметили вы что-то или нет, вам не разрешается никому об этом говорить, – Тяньцин указала на Куанлань.

Старик кивнул:

– Это легко исполнить, я в несколько лет редко когда хоть одного человека вижу. Мне некому рассказать, даже если бы я захотел.

Тяньцин явно почувствовала облегчение:

– Во-вторых, вы, кажется, много знаете о прошлом моего дедушки. Вы должны рассказать мне все, что знаете, не утаивая ни капли! И еще я хочу знать, почему вы здесь торчите уже пятьдесят лет!

Старик был в ярости:

– Девочка, не заходи слишком далеко!

В конце концов старику пришлось сдержаться при виде того, как Тяньцин подняла кувшин:

– Ладно, это дело тоже связано с тобой, так что я могу тебе рассказать. В Империи меня всё равно никто не помнит, так что чего стесняться.

Старик успокоился и продолжил:

– Цзи Вэньтянь был чрезвычайно талантлив и легко осваивал бесчисленные тайные искусства, которыми другие едва ли могли овладеть. Он также был императорской крови, отчего число людей, желавших видеть его на троне, было весьма велико. Тогда ему не нужно было ни о ком заботиться.

Все слушали рассказ, затаив дыхание. Даже Цянь Е, который знал некоторые части этой истории, внимательно слушал.

– Но мир не так добр: чем благоприятнее жизнь, тем чаще приходится сталкиваться с проблемами. Почему Цзи Вэньтянь влюбился в неё?

Кем была та женщина? Тяньцин и Куанлань было любопытно, но в мыслях Цянь Е была лишь Могила Сердца.

Старик не стал держать девушек в напряжении:

– Она – невестка Старшей Принцессы Хайми.

Дело было не только в Цянь Е, даже обе дамы были озадачены. Все они знали принцессу Хайми как ключевую фигуру в тогдашнем политическом движении, что позже вернулась в свой родной город и после этого жила в уединении. Однако никто не знал, кем была её невестка.

Старик горько рассмеялся:

– Тогда она была довольно известна, но императорский клан сделал всё возможное, чтобы скрыть эту часть истории после того несчастного случая. С другой стороны, все понимали, что эта история – рана на сердце Цзи Вэньтяня. Кто осмелится вот так взять и поднять этот вопрос прилюдно? Логично, что со временем о ней совсем забыли.

Цянь Е вспомнил, как остаток воли Направляющего Монарха предупреждал его не упоминать об этом при самом монархе.

– Что же она была за человек такой? – спросила Тяньцин.

– Она… как бы это сказать... неописуемая женщина. На самом деле нет хорошего способа описать её вкратце… – старик вздохнул и погрузился в воспоминания: – В первый раз, когда я увидел её, у меня в голове совсем помутилось, я не мог ни вспомнить, ни думать о чем-либо. Я до сих пор помню это чувство даже сегодня, помню оставленную им пустоту. Я даже не могу вспомнить её внешность.

– Она тогда болела, болела довольно долго. Бесчисленные врачи ничего не могли сделать, чтобы помочь ей, и поэтому Цзи Вэньтянь пошел искать меня. Тогда я приобрел некоторую известность, но как бы я ни был способен в медицинских техниках, тогда я даже не пересёк порог божественного воителя. Просто у него не было никакого другого выбора, кроме как начать искать чужой помощи.

– Так уж случилось, что я знал некоторые неортодоксальные методы и родился чувствительным к изначальной силе. После неоднократных обследований я наконец обнаружил, что она не была больна. На самом дела она была отравлена и страдала от скрытой травмы. Яд, почти необнаруживаемый, был интегрирован в пучок ледяной изначальной силы. Она также практиковала атрибут льда, отчего яд было почти невозможно почувствовать. Если бы не тот факт, что мои навыки и чувство изначальной силы не имели себе равных в Империи, эта чужеродная сила так и осталась бы незамеченной.

– Смешанная с ядом, изначальная сила стала почти незаметной. Действовала она также крайне медленно, постепенно поглощая жизненные силы носителя, чтобы укрепить себя. Отравитель, вероятно, был искуснейшим из людей, которых я когда-либо видывал. Не увидь я всё это лично, ни за что не поверил бы.

– Тогда я лишь выяснил причину, но в отношении лечения оказался беспомощен. Не говоря уже о том, что тогда я не был божественным воителем, а если бы и был, то все равно не смог бы решить эту проблему. Просидев в одиночестве день и ночь, Цзи Вэньтянь вдруг исчез вместе с ней. Никто не знал, куда они ушли. К тому времени, как он вернулся в Империю, он уже был совершенно другим человеком. После этого события Цзи Вэньтяня больше не было – был только Направляющий Монарх.

Услышав эту историю, все трое почувствовали легкое удушье. Кто-то действительно осмелился напасть на любимую Направляющего Монарха. Этот человек, вероятно, был на вершине Империи как с точки зрения интриг, так и мастерства.

Этот яд не только должен был помешать Цзи Вэньтяню взойти на ранг небесного монарха – он, вероятно, был связан с тем самым человеком напрямую.

Даже обычно упрямая Тяньцин после выслушивания истории не стала настаивать на новых вопросах. Она тихо вздохнула и замолчала.

Старик не стал продолжать рассказ:

– Вообще-то, вы уже должны были догадаться. Я прятался здесь в течение пятидесяти лет не из-за моего бесполезного брата, а потому, что мое сердце не могло принять другого человека после того единственного раза, как я увидел её.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 215 – Последствия**

Все в этот момент замолчали.

Старик взглянул на небо и сказал:

– Уже почти ночь. В ночное время здесь не так опасно, так что, если девушка оправилась, вам стоит уйти. Я рассказал вам столько, потому что чувствовал – нам суждено было встретиться. Позвольте мне предупредить вас: уходите из Великого Вихря как можно скорее. В последние дни я испытываю необъяснимое волнение, словно что-то вот-вот произойдет.

Цянь Е обменялся взглядами с девушками, обе они были несколько встревожены. И хотя юноша никогда не изучал искусств прорицания, он знал, что такие эксперты, как Старейшина Лу, обладали интуицией, превосходящей здравый смысл. Мужчина прожил в этом мире столько лет – если он чувствовал неладное, то, очень вероятно, это неладное и произойдет.

Цянь Е немного подумал, прежде чем сказать:

– Старейшина Лу, не хотите уйти с нами? Пастбище Внуков Неба, безусловно, хорошее место, но ресурсы могут быть однажды получены вновь. Вам нет нужды охранять это место до самой смерти.

Старик покачал головой:

– Я уже слишком стар. Конец моей жизни близок, так что и нарушать своё обещание в последний момент бессмысленно. Я привык жить здесь и уходить не собираюсь.

– Прошло уже пятьдесят лет, – вмешалась Тяньцин: – Разве вам не хочется выйти и посмотреть мир? Может быть, вы также пойдете и встретите моего дедушку?

Она делала все возможное, чтобы убедить этого старика. Только горстка других людей, таких как, например, Герцогиня Ань, могла стоять плечом к плечу с экспертом такого уровня. Если бы он захотел вернуться, это стало бы великим благом для Империи.

Цянь Е немного подумал, прежде чем положить Могилу Сердца на стол:

– Старейшина Лу, взгляните на это оружие. Изменит ли оно ваше мнение?

Выражение лица старика резко изменилось, когда он увидел винтовку. Он вскочил на ноги. Дрожа, он протянул руку, чтобы прикоснуться к оружию, но быстро отдернул её, прежде чем смог дотронуться до поверхности. Он словно боялся обжечься.

Старик так и не смог сделать этого спустя несколько попыток. Наконец, он со вздохом сел:

– Пусть будет так, пусть будет так! Прошло пятьдесят лет, но только теперь я понял, как далеко она была от меня. Я даже не могу смотреть на неё. В то время и в ту эпоху, возможно, только Цзи Вэньтянь был ей ровней!

Цянь Е никогда не ожидал такого исхода. Сначала он хотел подыграть героическим эмоциям старика, но в конце концов только сильнее свалил его.

Мужчина махнул рукой и сказал троице:

– Уходите, я хочу тишины и покоя.

С этими словами он вытолкнул их из маленькой хижины волной мощной изначальной силы, не давая им продолжить разговор. Затем он с грохотом захлопнул дверь.

Тяньцин была поражена произошедшим. Она поставила глиняный кувшин у двери и тихо сказала:

– Пойдём.

Покинув пастбище, они поспешили к Колодцу Созвездий. Но не успели они успели уйти далеко, как Цянь Е сказал:

– Тяньцин, позволь мне нести тебя.

Девушка в данный момент уже слегка задыхалась. Она не стала отказываться от предложения и сразу прыгнула в руки к юноше, вцепившись ему при этом в шею. Цянь Е был ошеломлен такими действиями, но не мог просто так бросить её. Всё, что ему оставалось, так это продолжать нести её, поддерживая темп шага.

Претерпев физическую трансформацию, вызванную плодом звездной вишни, девушка получила множество как внутренних, так и внешних повреждений. Это было её самое слабое состояние. Несмотря на использование всевозможных лекарств, повреждения органов было не так легко вылечить. Потребуются по крайней мере сутки, чтобы она смогла достичь своего пика сил.

Цянь Е все еще чувствовал сожаление, и, наконец, нашел возможность высказать его:

– Зачем Старейшине Лу говорить нам столь болезненные вещи? Неужели Летучая Весна так ценна?

Какими бы редкими ни были самогон и чай, их ценность была бы весьма ограничена, если они не могли напрямую повысить ранг изначальной силы человека или усилить его талант. Летучая Весна действительно имела приятный аромат, но Цянь Е не почувствовал никакой реакции своей изначальной силы после вдоха. По его мнению, чай и близко не был так же ценен, как те два больших глотка алкоголя, которые дал ему старик.

С таким подспорьем всю последующую неделю эффективность и скорость практики Цянь Е будет увеличена в геометрической прогрессии – такими темпами ещё немного, и юноша прорвется к следующему рангу. Вот это была настоящая драгоценность. А Летучая Весна, насколько бы она ни была хороша, была всего лишь развлечением.

Старик достиг пика ранга божественного воителя, так почему же он променял достоинство на такую мелочь? И если он действительно был бы таким человеком, как он мог бы стоять на страже пастбища в течение полувека?

Тяньцин тихо вздохнула:

– Он не просто рассказывал нам истории. На самом деле он хотел, чтобы мы остерегались человека или группы преступников, которые всё затеяли. Учитывая, насколько те были способны в прошлом, их нынешней статус в Империи превысит всякое наше воображение.

Сколько же людей в Империи имели равный или более высокий статус по сравнению с Направляющим Монархом?

Цянь Е нахмурился:

– Что ты будешь делать?

Тяньцин усмехнулась. Крепче обняв Цянь Е за шею, она прошептала:

– А чего мне бояться? Никто не посмеет ничего сделать со мной, когда рядом дедушка. Он никогда не упоминал о том, что было тогда, и я тоже не знаю причины. Может, он забыл, а может, притворяется. Независимо от причины, враг из прошлого определенно не станет разжигать старую вражду.

Цянь Е с облегчением кивнул. Затем он нахмурился, взглянув на руки Тяньцин. Её текущая поза была слишком интимной и скорее подходила для любовников, чем для товарищей. Сам юноша не чувствовал, что ему следует так с ней сближаться, особенно с учётом Куанлань, наблюдавшей со стороны.

Из того, что Цянь Е понимал о женщинах, его отношения с Куанлань были весьма двусмысленны. Он с ней провел несколько холодных ночей в интимной близости и едва не перешел черту. Учитывая, какой гордой и высокомерной она была, девушка должна была прийти в ярость, увидев Цянь Е так близко к другой женщине. Но теперь она, казалось, совсем не возражала и даже подбадривала их улыбкой.

Это озадачило Цянь Е. Возможно, только Сун Цзынин поймет мысли этих юных мисс.

Но мысли о романтике быстро вышли из головы Цянь Е – они просто не стоили его времени. Тревожило лишь то, что старик в своих словах оставил скрытый смысл.

Учитывая таланты Тяньцин, она, вероятно, была лучшей среди потомков Направляющего Монарха, а после поглощения звездной вишни её врожденные дары только ещё больше возрастут. Если кто и захочет причинить вред Цзи Вэньтяню, то, скорее всего, начнёт именно с неё. Но сейчас беспокоиться об этом было бесполезно – как бы далеко не заходили их предсказания, они были далеки от прозорливости и возможностей врага. По правде говоря, принять меры предосторожности было почти невозможно.

Тяньцин ткнула Цянь Е в лоб:

– Не беспокойся обо мне, думай о своих делах. Твой воздушный корабль рано или поздно появится в поле зрения. Представляю, какую бурю вызовет это в Империи. Дедушка очень любит меня, так что тебя винить он вряд ли станет, но с другими людьми тебе придётся иметь дело лично.

Цянь Е кивнул. Только в этот момент он понял, почему девушка передала ему Горный Бур. Она, вероятно, хотела использовать это тайное искусство, чтобы намекнуть на их отношения, не давая Направляющему Монарху причинить ему боль по ошибке.

Колодец Созвездий находился не так уж и далеко от Пастбища Внуков Неба, но дорога к нему проходила через многочисленные логова диких зверей. Эти существа были чрезвычайно большими и сильными: некоторые из них были быстрыми, как ветер и молния, некоторые нападали группами, в то время как другие атаковали смертельным ядом. Проще говоря, обычные эксперты ниже уровня божественного воителя не смогли бы справиться с ними.

К счастью, бесчисленные имперские воины заплатили огромную цену, чтобы разведать распределение и ритмы активности этих зверей, и, наконец, сумели вычертить относительно безопасный маршрут. Троица также была весьма сильна и умела хорошо скрываться – им удалось без проблем пересечь логова зверей и вскоре достичь Колодца Созвездий.

Этот так называемый колодец на самом деле представлял собой долину посреди холмистой местности. Склоны на его окраине были пологими, их покрывали пышные леса, наполненные всевозможной живностью.

Цянь Е при переходе через лес никак не мог расслабиться – он чувствовал бесформенное давление вокруг себя, но так и не мог понять, откуда оно исходит.

Око Правды здесь работало лишь наполовину: в поле зрения то тут, то там возникали клочья изначальной силы, в буквальном смысле образующие естественный барьер, мешающий его зрению и восприятию. В таком состоянии чрезвычайно активной изначальной силы оно в лучшем случае растягивалось метров на десять от юноши. Еще немного, и его полностью перекрывало исходящее от окружения сияние.

Все эти частички изначальной силы представляли собой крошечных существ. Даже маленькое насекомое здесь обладало достаточной силой, чтобы образовать пятнышко света в поле зрения Цянь Е. Говоря с точки зрения изначальной силы, даже муравей здесь был равен бойцу второго ранга.

Цянь Е эмоционально вздохнул от того, насколько необычным был этот мир. Боец второго ранга был минимальным стандартом набора в элитный военный корпус, такой как Красные Скорпионы, и ему самому пришлось кропотливо тренироваться в течение нескольких лет, чтобы достичь этой стадии. Кто бы мог подумать, что насекомое возле Колодца Созвездий окажется на том же самом уровне?

Цянь Е раздавил ногой медлительного жука, и насекомое разлетелось под его сапогом. Существо было почти таким же твердым, как камень, но в Великом Вихре такая прочность считалась в лучшем случае средней. После того, как жук разлетелся на части, в поле зрения Цянь Е всплыл маленький шар света. Горящая сфера вскоре рассеялась в изначальную силу, что постепенно ассимилировалась с окружающей средой.

Насекомые здесь, за исключением шокирующего объема изначальной силы, особыми свойствами не обладали – по факту они были даже слабее, чем жуки, встреченные ими по пути сюда. Похоже, их единственным умением было накапливать большое количество изначальной силы, но вот использовать её они совсем не умели.

С другой стороны, существам здесь, большим и маленьким, о пище беспокоиться было не нужно – потребности в ней почти не было, и всё из-за изобилия изначальной силы. Все организмы здесь пребывали словно в раю, а глотание и пережевывание для них, пожалуй, было самой утомительной активностью, которую они когда-либо испытывали.

Со временем местные виды окончательно перестали развивать какие-либо боевые навыки. Из занятий у них остались только еда, сон и размножение.

Цянь Е покачал головой, но не ослабил бдительности. Маленькие формы жизни не давали юноше чувствовать окружение, но незримое давление всё равно ощущалось. Столь сильный инстинкт нельзя было игнорировать.

Внезапно перед троицей в небо взметнулся призматический столб света! Он был сотни метров в высоту, а составлявшие его цвета постоянно переливались, создавая впечатляющее зрелище.

В тот момент, когда этот столб света взметнулся вверх, ядро крови Цянь Е начало резонировать с ним и биться чаще. Даже шесть его изначальных вихрей завращались с большей скоростью. Одновременный резонанс обеих этих сил был весьма редким явлением.

Куанлань указала на свет, говоря:

– Похоже, это и есть Колодец Созвездий!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 216 – Колодец Созвездий**

Вздымающийся столб света возник не так уж и далеко. Троица доберётся до него, как только пересечет лес и две горы. Полет на такое расстояние обычно был делом нескольких мгновений, да и гравитация здесь таких же проблем, как раньше, не вызывала. Однако Великий Вихрь был настолько полон опасностей, что ходьба пешком стала частью здравого смысла. Те, кто продолжали летать в этом мире, обычно не доживали и до второго дня.

Цянь Е шел по лесу, как ему посоветовали, а за ним Тяньцин и Куанлань, осторожно следя за каждым своим шагом и следом.

Согласно предыдущим разведданным, Колодец Созвездий не был таким уж опасным местом, и большинство людей, что приходили к нему, были имперскими экспертами. Всё потому, что у темных рас для изначальных кристаллов применений было немного. Редкие вражеские эксперты приходили сюда охотиться на людей, но те обычно представляли собой могущественную элиту, пришедшую воспользоваться Жемчужинами Грома. Заманить в засаду таких экспертов было весьма сложно, и хищник вполне мог поменяться с добычей местами.

Цянь Е не осмеливался расслабиться, потому что все ещё чувствовал то смутное давление. Потому юноша решил самостоятельно разведать дорогу. Выживаемость в Великом Вихре у него была намного выше благодаря мощному телу и сопротивляемости ядам – взять на себя инициативу было вполне нормально.

В конце концов все трое вышли из леса и поднялись на первую гору. Но не успели они добраться до вершины, как из-за скал поднялись три человека и подняли свои луки и изначальное оружие на группу Цянь Е.

– Ха-ха, разве я не говорил, что мы увидим людей из Империи, если просто подождем здесь? Я был прав, не так ли? – один из них громко рассмеялся.

Тот, что слева, сплюнул:

– Это просто слепая удача, чего ты такой самодовольный? Если ты такой умный, посчитай тогда хотя бы, кто из нас больше всего людей убил. Ведешь себя так, будто хоть что-то понимаешь в прорицании.

Молодой человек позади них холодно сказал:

– А что, если эти люди сбегут... А?

Его зрачки расширились, когда он увидел, что группа Цянь Е не только не убегает, но и рассредоточилась, чтобы окружить своих охотников.

– Эти трое есть в списке кандидатов? – спросил Цянь Е.

Куанлань покачала головой:

– Я никогда не видела их раньше и не слышала о них. Может быть, они из предыдущей партии?

Тяньцин сказала:

– Если они из предыдущей партии, то не должны быть такими слабыми после того, как пробыли здесь так долго.

– Возможно, они были ранены или, может быть, есть какая-то другая причина… – пробормотав несколько слов, Куанлань остановилась, чувствуя, что это просто не имеет смысла. Даже будь они наименее талантливыми членами предыдущей партии, не было причины им всем иметь один и тот же ранг – двенадцатый. У этих троих были настолько шаткие основы, что они даже квоту в самый конец ни за что не выбили бы.

Цянь Е резко заговорил:

– Зачем гадать? Просто возьмите их и спросите.

Едва он закончил свои слова, как сделал шаг вперед и оказался перед человеком, стоявшим посередине. Удар с молниеносной скоростью обрушился на лицо последнего, полностью вырубив его. Куанлань метнулась за спину молодого человека и рубанула его по шее. Тяньцин больше полагалась на дешевые трюки: она пнула камень и отправила его в живот своей цели, заставив ту пасть, содрогаясь от боли и ловя ртом воздух.

Эти трое мужчин были среднего роста, а их боевые приемы ничем особым не выделялись. Действия их были полны дыр и слабы вне всяких допущений. Цянь Е нанёс свой удар лишь в качестве приветствия, запланировав ещё с полдюжины на потом. В итоге противник вспомнил, что хотел увернуться, только когда удар уже прилетел ему прямо в морду. У него ни за что не получилось бы сделать это вовремя.

Не только Цянь Е, но даже Тяньцин и Куанлань не ожидали такого исхода. В то же время они начали подозревать, как такие слабые люди в принципе оказались здесь.

Квоты Великого Вихря были исключительно ценными – битва при Неукротимом прекрасно дала это понять. Проход в нейтральных землях был весьма исключителен в том смысле, что по мере отправки людей опасность перехода увеличивалась. Последующим группам приходилось ждать, пока тоннель стабилизируется, прежде чем войти. Даже Цянь Е столкнулся с некоторой опасностью внутри прохода. У этой же троицы и близко не было того необходимого, чтобы пересечь тоннель – их внутри просто-напросто бы раздавило.

Тяньцин подошла к стоявшему на коленях мужчине и подняла его за волосы. Глядя ему в глаза, она произнесла:

– Отвечай на все, о чем я тебя спрошу. Только так ты умрешь быстрой смертью, понял?

Лицо мужчины исказилось от боли. Он посмотрел на Тяньцин со странным выражением: в нем играли оттенки насмешки и безумия.

Внезапно Тяньцин увидела свое отражение в его глазах, и это изображение становилось всё более и более четким. Вскоре её фигура глубоко погрузилась в эти зрачки, словно провалилась в бездонную яму.

Тяньцин невольно вздрогнула – эта сцена была слишком странной и непонятной даже для неё. Девушка быстро активировала свое тайное искусство и изменила внешность. Проекция в глазах мужчины изменилась вместе с ней, но вскоре вернулась к своей прежней форме. Подобно ветру, сдувающему туман, все иллюзии были полностью рассеяны.

Наблюдая, как её первоначальная внешность погружается глубоко и исчезает в этих глазах, Тяньцин чувствовала себя так, словно упала в бездну.

Как раз в тот момент, когда девушка уже с трудом различала иллюзию и реальность, рука Цянь Е опустилась ей на плечо:

– В чем дело?

– А? Я в порядке. Но он…

– Он мертв.

Тяньцин ахнула от удивления. Когда она достаточно успокоилась, чтобы посмотреть вперёд, мужчина в её руках истекал уже кровью из носа и рта, полностью лишенный ауры жизни. Она понятия не имела, когда и как он умер.

Девушка отпустила труп, позволив ему упасть наземь. Глаза мужчины всё ещё были открыты, он смотрел на Тяньцин с жуткой улыбкой на лице.

На мгновение Тяньцин даже не поняла, жив он или мертв. Сцена была настолько жуткой, что она сделала шаг назад и спряталась за спиной Цянь Е.

Куанлань подошла, говоря:

– Двое других тоже мертвы.

Цянь нахмурился:

– Они умерли в одно и то же время. Кажется, между ними есть какая-то связь.

– Может быть, не только между ними, но и с некоторыми другими людьми. Например, с остальными членами группы, от которой они произошли.

Цянь Е наклонился, чтобы осмотреть три тела:

– Внутренняя структура – человеческая. И хотя их органы мутировали, изменения не так серьёзны, как у Наньгун Тяньюя и ему подобных. Кажется, они находятся здесь меньше двух лет.

– Проход в Великий Вихрь два года назад не открывался, – уверенно сказала Куанлань.

– Быть может, это новый тип туземцев? – Цянь Е покачал головой вслед за этой мыслью. Мертвая троица была вооружена имперским оружием, а их сила имела атрибут рассвета – они совсем не походили на аборигенов. Всё остальное снаряжение, однако, было довольно странным на вид и отличалось от пожитков обычного эксперта.

Тяньцин сказала:

– Давай забудем обо всем этом и отправимся к Колодцу Созвездий. А если что-то и случится, мы как-нибудь решим вопрос.

Колодец Созвездий был одной из их самых важных остановок в маршруте, особенно для Тяньцин, поскольку у неё было девять Жемчужин Грома. С небольшой поддержкой удачи троица, сумев сформировать девять изначальных кристаллов, позволит Империи породить группу ценных бойцов. Цянь Е также получит щедрое вознаграждение, если откажется от созданных им кристаллов.

Эти трое странных парней были слишком слабы. Даже если за спиной у них стояли какие-то силы, уж слишком грозными они быть не могли.

Кивнув, Цянь Е вышел из ямы и быстро похоронил три тела. Затем он побежал к месту назначения вместе с двумя дамами.

После пересечения финального горного хребта открылся вид на Колодец Созвездий.

Это была огромная долина шириной более чем в километр и длиной в более чем в сотню. Скалы с обеих сторон были отчетливо слоистыми, гладкими и блестящими, словно отсечённые бритвой. Как они образовались, оставалось загадкой.

Начиная с концов долины, земля постепенно углублялась к центру. Цянь Е оказался прямо перед центром долины, поэтому он сделал пару шагов вперед, чтобы заглянуть в пропасть. Стены утеса резко поворачивали у дна, образуя что-то вроде гигантской ямы. Эта дыра была очень глубокой, и на ее дне в самом деле можно было увидеть усыпанное звездами небо!

Это доказывало, что Великий Вихрь был тонким, как лист бумаги.

Пейзаж действительно превосходил всякое воображение. Каким бы уверенным ни был Цянь Е, он чувствовал трепет перед этим явлением мира.

Куанлань и Тяньцин немало слышали о колодце, но слухов было недостаточно, чтобы описать увиденное.

Все трое очнулись от изумления лишь некоторое время спустя.

Тяньцин достала Жемчужину Грома, но отдала её Куанлань вместо Цянь Е:

– Есть много моментов, на которые стоит обратить внимание при трансмутации изначального кристалла. Самое главное – не быть жадным и оставить достаточно изначальной силы, чтобы суметь вернуться обратно. Дно колодца – не просто пустота, а тоннель, точно такой же, как тот, из которого мы пришли сюда. Никто не знает, куда он ведет, и звездное небо, которое мы видим – лишь проекция какого-то далекого места. Неясно даже, реально ли оно или нет. Я попрошу Куанлань продемонстрировать процесс, а потом ты сможешь попробовать сам.

Это был безопасный план, поэтому Цянь Е сразу кивнул в согласии.

Куанлань взяла Жемчужину Грома и направила в неё изначальную силу. Жемчужина постепенно налилась светом и зависла перед грудью девушки. Последняя резко вскочила и нырнула головой вниз.

Быстро пролетев сотни метров, она перевернулась, как ловкая рыба, и встала внутри колодца. В этот момент звездное небо простиралось под ней, а огромное небо, заполненное облаками – сверху. От такой сцены сердца двух наблюдателей невольно забились быстрее.

Глаза Куанлань были полузакрыты, её тело медленно опустилось вниз, полностью остановившись примерно через дюжину метров. От её фигуры расходились искорки голубого света, и Жемчужина Грома жадно их поглощала.

Колодец Созвездий внезапно заколебался, затуманивая зрение всех зрителей. Цянь Е, естественно, заметил перемену и сфокусировал взгляд. Он увидел, как многие звезды стали ярче и начали испускать пылинки голубого света, что медленно поплыли к Жемчужине Грома.

Цянь Е ошеломленно и недоверчиво задавался вопросом, было ли небо внизу фальшивым или же находилось там взаправду.

Тяньцин сказала:

– Никто не знает, реально ли оно, но возможность использовать силу этих звезд означает, что изначальный кристалл, скорее всего, обретет форму, и его класс также не будет низок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 217 – Формирование изначального кристалла**

– Существуют различные классы изначальных кристаллов?

– Разумеется. Как ты думаешь, у всех божественных воителей одинаковая боевая сила? – ответила вопросом на вопрос Тяньцин.

В ответе действительно не было необходимости. Божественные воители могли сильно отличаться в своих способностях, причем некоторые из них приобретали огромную силу, что полностью преображала их. Некоторые гении, например, либо пробуждали в себе, либо осваивали редкие и могущественные способности, что сразу возвышали их среди сверстников.

Чжао Цзюньду, например, может использовать свой Истинный Выстрел прямиком до царства небесного монарха, и в процессе роста эта техника будет становиться только сильнее.

Между тем, самые слабые божественные воители по своей сути Четвёртого Чжао ничуть не превосходили, за исключением, наверное, немного превосходящей скорости и силы. Даже Цянь Е мог бы сразиться с такими оппонентами, если бы пошел ва-банк.

Крайне слабые и крайне сильные эксперты были редки. Большинство находилось посередине, и у каждого имелись свои сильные стороны.

А вот таких людей, как Чжао Цзюньду, Чжан Боцянь и Линь Ситан, чьи таланты, тайные искусства и силы были одинаково велики, можно было по пальцам пересчитать.

– Изначальные кристаллы различают в соответствии со способностями божественного воителя. Их качество можно грубо поделить на обычное, среднее, высокое и высшее, – объяснила Тяньцин. Имперская классификация, возможно, и не охватывала все случаи, но зато давала возможный способ измерения.

Так называемый изначальный кристалл обычного класса мог усилить лишь определённый атрибут тела, да и то в не особо значимой степени. Средний класс мог улучшить два и более атрибута, таких как сила, выносливость, защита, скорость и т.д. Или породить какие-либо несвязанные друг с другом второстепенные способности. Высокий класс в значительной степени обновлял сразу несколько граней физического тела человека, либо даровал мощную способность наряду с несколькими более практичными. Высший же класс либо чрезвычайно сильно повышал характеристики тела, либо даровал могущественную силу.

Тяньцин указала на Куанлань, что была сосредоточена на преобразовании изначального кристалла:

– Например, если её кристалл сможет дать кому-то атрибут изначальной силы, подобный её собственному, то он будет граничить с высшим классом. Естественно, настоящий высший сорт будет способен преобразовать всю изначальную силу в организме в атрибут льда.

Ледяная изначальная сила Куанлань возникла из-за секретного искусства культивации, передаваемого только в семье Ли. Этот атрибут не только хорошо сочетался с таким оружием, как Объятие Холодной Луны, и рядом выдающихся искусств владения мечом, но и был весьма чист в своей природе. Исходя только из этого, можно было сказать, что её шансы вступить в царство божественного воителя были весьма высоки. Если созданный ею изначальный кристалл действительно сможет преобразовать чью-то обычную изначальную силу в ледяную, его сразу же причислят к высшим классам.

Собственный кристалл Цянь Е, дарованный ему по рождению, мог экспоненциально усилить жизненную силу организма. Естественные кристаллы на голову превосходили полученные в Колодце Созвездий, и потому, следуя стандартной классификации, его можно считать высшим.

В этот момент Жемчужина Грома перед Куанлань разлетелась вдребезги, и образовавшаяся в результате туманная дымка расширилась до площади размером с кулак. В её центре смутно виднелся маленький синий кристалл.

Основа изначального кристалла начала формироваться, но Куанлань всё сильнее потела, а её тело легко вздрагивало. Десятки звезд на дне колодца отреагировали, посылая в туман частички света и ускоряя рост. Тем не менее, Куанлань была явно не в состоянии продержаться, потому что ей нужно было ещё сохранить некоторую изначальную силу, чтобы суметь вернуться наверх.

Судя по тому, как проходил процесс, этот изначальный кристалл вот-вот будет разрушен.

В этот момент, несмотря на всю опасность, своенравная натура девушки взяла верх. Она была полна решимости довести дело до конца и отказывалась возвращаться, несмотря ни на что. Тяньцин обеспокоенно смотрела вниз, но не осмеливалась закричать, боясь потревожить Куанлань.

Бесчисленные кристаллические фрагменты собирались вместе в дыму, образуя ранний каркас изначального кристалла. Куанлань была вся в поту, бледная и дрожащая, но она стиснула зубы и отказалась сдаваться.

Изначальный кристалл обрел форму, девушка облегченно выдохнула, схватила его и полетела наверх. Только вот за пару метров до выхода силы в её организме закончились.

Вслед за постепенным падением тела упало и сердце девушки. Обычно такое расстояние можно было преодолеть одним прыжком, но сейчас оно казалось ей безгранично далеким.

В это время крепкая рука схватила её за талию и с огромной силой дернула вверх. Это чувство было очень знакомым, так как она часто полагалась на эту руку, чтобы выжить в холодные ночи.

Куанлань расслабилась всем сердцем, прильнув в объятия Цянь Е.

Последний, однако, в этот момент не был так расслаблен. Когда он влетел в Колодец Созвездия, ему показалось, будто несколько цепей вцепились в его тело и начали тянуть ко дну. Такое притяжение могло показаться слабым, но у юноши не было никакой опоры, отчего приходилось полагаться исключительно на полет. Добавить к этому ещё и необходимость нести Куанлань – напряжение заключалось не только в удвоении веса.

К счастью, Цянь Е обладал огромным запасом изначальной силы, и с силой сумел вытащить девушку

Как только двое приземлились, Тяньцин бросилась к ним и молча обняла. И хотя она ничего не сказала, ее действия говорили громче тысячи слов. Было ясно, что она крайне напугана.

Войдя в колодец лично, Цянь Е понял, что Тяньцин была бы не в силах спасти Куанлань. Не говоря уже об ослабленном состоянии девушки, Тяньцин не смогла бы спаси подругу, даже будь она на своём пике. Вынужденное спасение закончилось бы только одним путём: они обе упали бы на дно Колодца Созвездий.

Пространство внутри колодца отличалось тем, что изначальная сила внутри рассеивалась чрезвычайно быстро. Управлять каким-либо хоть сколько-то длинным оружием, таким как хлыст, при помощи изначальной силы в принципе не получится. Цянь Е ничего не оставалось, кроме как прыгнуть в колодец и вытащить Куанлань наверх самолично.

Девушка была несколько бледна – мгновение назад она уже думала, что упадёт в пустоту. Тяньцин не сказала ни слова и только крепче обняла их.

Цянь Е был единственным, кто оставался относительно спокоен. Он утешительно похлопал Тяньцин по плечу, говоря:

– Ладно, теперь все в порядке. Она вернулась, видишь? На самом деле это было несложно.

Тяньцин поняла, что только что потеряла самообладание. Она подняла глаза и пристально посмотрела на юношу, прежде чем отойти в сторону с Куанлань на буксире.

Девушки перешептывались, и Цянь Е не хотел подслушивать. Он лишь смотрел на Колодец Созвездий, вспоминая процесс конденсации изначальных кристаллов и свой личный опыт спуска вниз.

Девушки вернулись спустя несколько минут. Куанлань протянула руку, чтобы показать светло-голубой изначальный кристалл, окутанный облаком слабого тумана. Цянь Е почувствовал слабый холодок, исходящий от прекрасного изделия, когда приблизился к нему.

Однако он видел, что кристалл далек от совершенства. Туманное облако выглядело красиво, но это был знак того, что сила звёзд просачивалась из кристалла. Отток её намекал на то, что получившийся в итоге образец не обладал достаточным качеством, чтобы удерживать в себе большую силу.

Кристалл показывал ледяной атрибут. И хотя применивший его не ощутит огромного усиления, к среднему классу его можно отнести спокойно. Семья Цзинтан Ли производила Жемчужины Грома, чтобы повышать шансы людей на формирование изначальных кристаллов, и, разумеется, имела собственные достижения в этой области. Это действительно был неплохой результат для Куанлань, особенно для первого раза.

– Теперь моя очередь, – сказала Тяньцин.

Цянь Е пораженно запротестовал:

– Нет, твое тело всё ещё слабо, и после падения ты будешь в опасности. Ещё не поздно будет спуститься вниз, когда ты полностью поправишься.

– Я уже немало оправилась. Кроме того, я стащила у Старейшины Лу много хороших лекарств. Случайной горстки мне хватит на целый день. А ты внимательно наблюдай и обо мне не беспокойся. Мой метод полностью отличается от средств Куанлань, так что учись ему как следует. Нам придется положиться на тебя, чтобы произвести высококачественный кристалл и разбогатеть.

С этими словами Тяньцин положила в рот Жемчужину Грома и прыгнула в колодец.

Цянь Е покачал головой, но не остановил её. Тяньцин обычно выглядела живой и наивной, почти как фея, но у неё были свои взгляды на важные вопросы. Она определенно была более волевой, чем Куанлань, и, вероятно, не изменит своего решения.

Более ранняя фаза спуска Тяньцин была такой же, как и у Куанлань. Она падала прямиком вниз, пока не оказалась рядом с тем местом, где раньше затормозила подруга. В этот момент бесчисленные золотые пузыри разрослись вокруг её тела, образуя слои мягких матрасов, замедляющих падение. В мгновение ока Тяньцин замерла на месте. Её глаза были полузакрыты, а золотые пузырьки вокруг то появлялись, то исчезали.

Её метод отличался от метода Куанлань тем, что она держала Жемчужину Грома во рту и привлекала силу звёзд каждым своим вдохом.

В считанные мгновения зажглись несколько звезд, и пятнышки их света сошлись во рту девушки.

– Она использует свое дыхание, чтобы конденсировать силу звезд. Преимущество этого заключается в том, что процесс становится более естественным и не содержит искусственности. По сравнению с методом моей семьи, её метод с большей вероятностью конденсирует высококачественный кристалл. Плохая сторона их техники заключатся в том, что процесс крайне времязатратный, отчего требования к рангу изначальной силы заметно возрастают. Всё не так просто, как у способа моей семьи.

После небольшой паузы Куанлань продолжила:

– На нашем уровне техника семьи Ли, естественно, побеждает, и только у порога божественного воителя её способ встаёт с нашим на равных. Однако после… техника семьи Цзи получает полное преимущество.

В настоящее время Цянь Е также знал, что Тяньцин была потомком Направляющего Монарха. Не было ничего странного в том, что искусство, которому научил её Цзи Вэньтянь, превосходило наследие Цзинтан Ли. Это также ясно давало понять особые характеристики как обеих девушек, так и их семей. Клан Ли работал над тем, чтобы стать Великим Домом, и потому был больше сосредоточен на общей силе семьи в целом. Унаследованные тайные искусства предназначалось для людей со средним или высоким уровнем таланта. Основная цель же состояла также в том, чтобы перешагнуть через порог божественного воителя.

Между тем, Направляющий Монарх происходил из императорского клана. Он не собирался создавать свою собственную ветвь и был полностью сосредоточен на дальнейших продвижениях в царстве небесного монарха. По его мнению, так называемые гении должны были достичь царства божественного воителя, иначе они не стоили того, чтобы их воспитывать. Тут сразу становилось понятно, почему искусства, пригодные в основном до этого ранга, не особо у него ценились.

Что касается Домов Чжан и Чжао, то их кланы одновременно просвещали людей до и в царстве божественного воителя. У них также было немало искусств, способных довести до царства небесного монарха. Именно эти наследия и были столпом этих двух кланов на протяжении их тысячелетней истории. Единственное, чего им не хватало по сравнению с императорским кланом – это ресурсов, необходимых для продвижения после.

К этому моменту голос Куанлань стал совсем далеким. По-видимому, девушка считала такой исход весьма печальным.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 218 – Загадка звёзд**

Мало что можно было сделать с наследием, дарованным по факту рождения. Сама Куанлань была не менее талантлива, чем Тяньцин, но разрыв между кланом Цзинтан Ли и императорским кланом Направляющего Монарха был слишком велик.

Результат такой разницы был таким же, как разница меж нижними континентами и высшими, как и между Вечной Ночью и Империей. Вся жестокость, смерть, войны и конфликты происходили только для того, чтобы богатство, земли и запасы ресурсов продолжали существовать и расширяться.

Куанлань могла смотреть на своих сверстников сверху вниз благодаря своей особой изначальной силе и Объятию Холодной Луны, но, потеряв своё оружие, сразу переставала быть Тяньцин соперницей. И когда их ранги изначальной силы возрастут хотя бы на один, это различие станет ещё более заметным. Наследство небесного монарха покажет свою истинную мощь только после достижения царства божественного воителя.

Обучившись Горному Буру, Цянь Е, естественно, понял особенность этого тайного искусства – по мере роста как физической силы, как и изначальной, его эффект будет только возрастать. И в конце концов этой силе не будет предела.

Куанлань, скорее всего, оплакивала свою судьбу, и это было вполне естественно. Цянь Е не знал, как утешить её – так жил этот мир, и ничто с этим нельзя было поделать. Юноша, немного поразмыслив, сказал:

– Не думай об этом слишком много. Если я увижу подходящее тебе искусство культивации в будущем, я обязательно его заполучу. Такой меч, как Объятие Холодной Луны, трудно достать, но я отправлюсь в Вечную Ночь после того, как мы выберемся отсюда, и попробую раздобыть что-нибудь для тебя.

Куанлань усмехнулась:

– Дурак! Где ты вообще найдешь такой же меч? Ты хочешь умереть? Ты вообще людей утешать не умеешь.

Цянь Е сразу напрягся:

– Я не пытался утешить тебя. Когда мы выйдем.…

Он даже не успел договорить, как его рот прикрыла рука. Куанлань вздохнула:

– Я знаю, что ты действительно пойдешь на это, но в этом нет необходимости. Я не хочу, чтобы ты рисковал собой, особенно ради меня. Пойми уже, что не стоит так легко давать обещания, особенно женщинам. В будущем у тебя будет много проблем, и сделать ты сможешь с ними очень немногое.

Цянь Е был сбит с толку, но никак не мог понять смысл её слов. Девушка также не собиралась ничего объяснять. Она лишь отодвинулась назад, чтобы опереться на тело юноши, и указала на Колодец Созвездий:

– Тайное искусство нашей семьи Ли не так уж и сильно отстаёт от других. По правде говоря, даже императорский клан не может превзойти нас в понимании Колодца Созвездий. Большинство знает, что сила звезд жизненно важна для формирования изначального кристалла, но что ещё? Посмотри на эти звезды: среди них есть маленькие и большие, сильные и слабые.

Цянь Е кивнул; он тоже заметил это. В тот момент, когда он вошел в пропасть, он почувствовал множество звезд внутри и ощутил, что почти может дотянуться до их силы. Такой немыслимый феномен не мог быть объяснен простым здравым смыслом.

По словам экспертов, исследовавших пустоту, огромное пространство за пределами двадцати семи континентов было не просто ничем. Звезды, которые каждый мог видеть ночью, на самом деле были огромными континентами или небесными телами, похожими на Звезду Пустотной Долины. Они могут быть даже маленькими мирами, как Континент Вечной Ночи.

Взгляд этих несравненных экспертов, естественно, превосходил силу масс. Их слова также имели другой вес.

Если бы эти звезды были континентами, планетами или мирами, как вообще можно было бы использовать их силу в Колодце Созвездий? Что это за звезды на дне долины? Что за мир существует за их пределами?

Чем больше Цянь Е думал об этом, тем больше запутывался. Вселенная была огромной и пугающей, но она также обладала непреодолимым очарованием, привлекавшим множество экспертов каждого поколения. Все они шагали в пустоту, стремясь раскрыть глубоко сокрытые в ней тайны.

– Что именно это за звезды? – спросил Цянь Е.

Куанлань некоторое время смотрела на него пустым взглядом.

– Не знаю, наши предки из клана Ли тоже не очень уверены. Тогда покойный предок прошел около пятисот метров в колодец, но вернулся, не сумев продержаться. По его словам, даже на такой глубине была только безграничная пустота, и даже тысячи метров могло быть недостаточно, чтобы действительно пройти через него насквозь. Силы пространственного сдвига на полукилометровой глубине уже становятся неоправданно высокими, и даже божественный воитель не может продержаться в них долго. Предок почувствовал, что километр – это предел для небесного монарха или великого темного монарха.

– Значит, через этот Колодец Созвездий невозможно пройти?

– Ну, это неточно. Те, у кого тело в несколько раз сильнее, чем у великого темного монарха, вероятно, смогут пересечь его.

И даже это заявление по большей части было лишь слепой догадкой.

Куанлань указала на колодец:

– Ты заметил? Некоторые звезды ярче других.

Цянь Е кивнул. Здравый смысл подсказывал, что звезды будут иметь разную яркость, и звезды в Колодце Созвездий не были исключением. Были большие, блестящие звезды, а также тусклые, но объемные, но, конечно же, маленькие и тусклые составляли большинство.

Куанлань указывала на одну звезду за другой:

– Эта, эта и группа здесь – все особые звезды, что обладают гораздо большей силой, чем другие. Если ты сможешь использовать их силу, шансы на успешное создание кристалла резко возрастут. Всего таких звёзд здесь семь, и наша семья называет их Семью Радиантами.

На самом деле, это были не единственные звезды большой силы. Просто эти семь было гораздо легче почувствовать и начать с ними взаимодействовать. Искусства прорицания семьи Ли в своей основе опирались на Массив Небесного Обряда, и даже некоторые из его тайных искусств были основаны на общении с одним из Семи Радиантов. Только вот эти искусства необходимо было сочетать с уникальными методами умственной культвации клана Ли, отчего для Цянь Е и Тяньцин они становились бесполезны.

Даже с помощью тайных искусств общение с Семью Радиантами занимало гораздо больше времени, чем с обычными звездами. А ведь каждое мгновение в колодце созвездия истощало запасы изначальной силы. Даже Куанлань, подвергшись угрозе смерти, едва сумела сформировать изначальный кристалл среднего класса. Если бы она попыталась связаться с Семью Радиантами, то не продержалась бы и до момента конденсации.

Будь то Тяньцин или Куанлань, у обеих из них не было достаточной изначальной силы, чтобы поддержать погоню за более высокосортными изначальными кристаллами. Девушки могли рассчитывать только на свою удачу и вступали в резонанс с первой же звездой, которую чувствовали – конденсация кристалла для них была превыше всего.

С другой стороны, объемы и чистота изначальной силы Цянь Е намного превосходили двух девушек. Каждый его изначальный вихрь содержал в несколько раз больше энергии, чем вихри большинства людей. Это даст юноше уникальное преимущество внутри Колодца Созвездий. Куанлань упомянула о Семи Радиантах, чтобы юноша сам решил, хочет ли он попробовать связаться с ними.

В этот момент в созвездиях внизу резко вспыхнула вспышка, и Тяньцин выплюнула изначальный кристалл изо рта на ладонь. Сейчас она выглядела довольно слабой и лишь едва превосходила недавнее состояние Куанлань.

Цянь Е поднял брови и пристально посмотрел на Тяньцин, ожидая момента, чтобы броситься на помощь. Однако девушка в мгновение ока достала несколько маленьких фруктов и засунула их себе в рот. Её аура вспыхнула, и она стрелой вылетела из Колодца Созвездия.

Аура Тяньцин резко исчезла, стоило ей покинуть Колодец Созвездий. Она рухнула на землю, едва держась на ногах.

Куанлань поспешила поддержать её, привела к большому камню и напоила.

Лицо Тяньцин после принятой жидкости слегка налилось цветом. Она выудила стимулятор и всадила его себе в артерию. Постепенно её изначальная сила начала восстанавливаться.

Немного отдохнув, девушка взяла изначальный кристалл и начала его пристально изучать.

Тот был полупрозрачным, ясным и наполненным многочисленными переплетающимися золотыми нитями. Изначальная сила внутри была немного плотнее той, что удалось собрать Куанлань, но вот количество золотых нитей внутри определённо уступало голубому кристаллу. Цянь Е ощупал его и обнаружил, что этот кристалл сумеет немного увеличить общие запасы изначальной силы эксперта, параллельно увеличивая эффективность её использования.

Такая способность была по всем меркам практичной, да и увеличение изначальной силы всегда и всеми приветствовалось. В общем, этот изначальный кристалл был также на том же уровне, что и тот, который произвела Куанлань – оба они были среднего класса.

Учитывая силу девушек, способность конденсировать средний класс с первой попытки ничем кроме как успехом назвать нельзя. Большинство людей в подобных условиях либо потерпит неудачу, либо закончит с обычным классом на руках, а случайный продукт среднего сорта для них станет настоящим праздником. Эксперт, застрявший на семнадцатом ранге без всякой надежды на продвижение, получи он такой кристалл, будет не так уж и сильно отставать от самого слабого божественного воителя. Естественно, получи он кристалл высокого класса, то окажется весьма близок к полноценному божественному воителю с точки зрения боевой мощи.

Семьи без присматривающего за ними божественного воителя, не имеющие должного наследия и тайных искусств, лишенные талантливого молодого поколения, делали всё возможное, чтобы заполучить изначальные кристаллы в надежде повысить силу клана.

Даже в таком могучем клане как Дом Сун, некоторые из старейшин не были особо обеспокоены преклонным возрастом Герцогини Ань. Главная причина этому заключалась в том, что у них было достаточно денег, чтобы купить несколько изначальных кристаллов высокого ранга или даже высшего. Пока проблемы можно было решить, сжигая деньги, они проблемами быть переставали.

Именно по этой причине изначальные кристаллы были столь дорогими.

Успешная конденсация двух кристаллов была счастливым исходом даже для людей статуса Тяньцин и Куанлань. Отдышавшись, Тяньцин рассмеялась:

– С этими двумя кристаллами наши инвестиции в Жемчужины Грома окупились, а у нас ещё их осталось аж семь! Мы разбогатеем, если добудем ещё хоть один изначальный кристалл, и наше путешествие того будет стоить.

Куанлань кивнула.

Тяньцин сказала Цянь Е:

– Мы рассчитываем на тебя, ты же знаешь. Если ты сумеешь сгустить высококлассный изначальный кристалл, то покроешь добрый кусок Объятия Холодной Луны. А если ты сумеешь создать еще один, то я приму волевое решение и позволю Куанлань провести ночь с тобой. Как тебе?

Лицо Куанлань стало краснее помидора. Она попыталась зажать Тяньцин рот, но та увернулась и вместо этого напала на грудь соперницы, разрывая пуговицы и ткань. В конце концов, именно Куанлань впала в жалкое состояние.

Цянь Е был немало обеспокоен откровенностью Тяньцин, но всё, что он мог сделать, так это притвориться, что ничего не слышит. Да и, судя по её реакции, Куанлань особо не возражала, и это заставляло юношу по-настоящему нервничать. Он сухо кашлянул и указал на колодец:

– Мне пора идти. Это место не такое уж спокойное, кто знает, какие неожиданные неприятности могут возникнуть, если мы затянем своё присутствие.

Тяньцин уже использовала восстановительный препарат. Значит, она была не так слаба, как Куанлань, отчего у последней вскоре вырвались крики удивления. Услышав слова Цянь Е, девушка сказала, не поднимая глаз:

– Я очень скоро добьюсь успеха, ты действительно не хочешь остаться и посмотреть шоу? Пускай ты и видел у неё уже всё что можно, но еще разок точно не повредит, как считаешь?

– Отдай мне Жемчужины Грома, – неловко сказал Цянь Е: – Нам нужно заняться настоящим делом.

Тяньцин выбросила Жемчужину Грома, прежде чем снова потянуться к Куанлань:

– Сначала ты спустись вниз, а я преподам этой девчонке урок. Когда ты вернешься, я приготовлю для тебя сытное блюдо!

В данный момент Куанлань была придавлена и боролась у самой земли. Такая сцена была ну слишком соблазнительна.

Цянь Е больше не смел смотреть на пиршество. Он поймал Жемчужину Грома, успокоил свои мысли и прыгнул в колодец. Уже входя в колодец, он услышал крик Куанлань:

– Руки прочь!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 219 – Неожиданная встреча**

Сразу после спуска в Колодец Созвездий барьер изначальной силы вокруг Цянь Е начал быстро рассеиваться. В тот же момент сила гравитации начала тянуть его в глубины пустоты.

Цянь Е уже наблюдал за тем, как Тяньцин и Куанлань формируют свои изначальные кристаллы, и поэтому хорошо представлял себе, что его ждёт. Юноше также было ясно, что, чем дольше он пробудет в колодце, тем больше будет истощаться его изначальная сила. Поэтому он не сопротивлялся тяге и только ускорялся вниз по её траектории.

В мгновение ока Цянь Е пролетел пару сотен метров, и чем глубже он уходил, тем сильнее становилось притяжение. В то же время несколько сил опустилось на его тело, пытаясь разорвать плоть на части. Если не использовать изначальную силу для защиты, серьезные травмы точно не заставят себя ждать.

Но пока всё было не так уж и плохо – силы пространства на такой глубине не ощущались угрозой, и даже обычные эксперты могли справиться с ними. Но чем глубже погружался юноша, тем сильнее становилось напряжение, и этому не было видно конца.

Куанлань уже говорила ему, что даже божественному воителю будет трудно выдержать силу пространственного сдвига на пятистах метрах, и что никто на самом деле не знает, насколько всё плачевно становится за пределом километровой глубины.

Цянь Е обладал могучим телом древнего вампира, но в данный момент мог превзойти в данном аспекте только обычного божественного воителя. По словам Куанлань, ему не составит труда достичь пятисот метров. Вот только ранг изначальной силы юноши был заметно меньше, чем у божественного воителя. Тело то, возможно, и не разорвётся на куски, но подъем на поверхность придётся осуществлять весьма скоро – иначе можно было выдохнуться и сгинуть.

Куанлань была спасена Цянь Е, но вот его самого спасти уже никто не сможет.

Чтобы не рисковать, Цянь Е спустился на двести метров, на ту отметку, где раньше остановились Тяньцин и Куанлань, прежде чем снизить скорость. Он спустился ещё метров на пятьдесят и остановился, чтобы приступить к конденсации кристалла.

Цянь Е сжал в ладони Жемчужину Грома и внимательно её осмотрел. Туманные облака в ней непрестанно кружились, словно ожившие от атмосферы колодца.

К этому моменту юноша уже был достаточно осведомлен подробностями, но даже тогда он не мог не восхищаться семьей Ли. Мало того, что Жемчужину Грома нельзя было назвать никак иначе, кроме как шедевром производства клана Цзинтан Ли, так это еще и не был их единственный продукт. Стоячая Вода Перерождения также ничуть не уступала по ценности жемчужине.

Если бы они не потеряли так много сил во время фракционных конфликтов прорицателей, слава клана Цзинтан Ли не ограничивалась бы тем, чем он был сегодня.

Восприятие Цянь Е проникло в Жемчужину Грома сразу же после того, как почувствовало её. Юноша ощутил как его сознание вливается внутрь: жемчужина была им, он был жемчужиной. Когда его восприятие усилилось, звезды, ранее смутно видимые, стали намного яснее. Казалось, до них можно было дотронуться вытянутой рукой.

Взгляд юноши упал на темно-красную звезду. Пускай та и уступала Семи Радиантам, она давала Цянь Е ощущение близости и большой ясности. В тот момент, когда его взгляд соприкоснулся со звездой, он почувствовал, как будто невидимая рука схватилась за его сознание.

Эта звезда была горячей, массивной и тяжелой, с силой, похожей на медленно текущую магму. С точки зрения атрибутов, её изначальная сила больше склонялась к пику рассвета и не так уж далеко отходила от истока хаоса.

Эту силу нельзя было назвать очень чистой, но она всё равно без труда могла дать какие-нибудь особые способности. И хотя Цянь Е чувствовал, что полученная звездная сила была разрозненной и грязной, справедливо это было лишь в отношении Рассвета Венеры. Для обычных экспертов изначальной силы такой чистоты было уже достаточно, чтобы они могли использовать её вплоть до порога божественного воителя. Они могли бы даже попытаться пересечь его, но шансы на успех в таком случае были бы весьма малы.

Юноша был приятно удивлен, что сумел почувствовать эту большую звезду. Её изначальная сила, скорее всего, сформирует кристалл с весьма хорошей способностью. Что касается повышения ранга и физических качеств человека, то это будет зависеть от того, сколько звездной энергии кристалл сумеет поглотить. Поскольку сила, которую могла дать каждая звезда, была весьма и весьма ограничена в объеме, поглощенное количество определялось числом звезд, которые создатель кристалла мог чувствовать.

В этот момент он уже довольно долго находился в Колодце Созвездий. Цянь Е чувствовал, что может продержаться ещё, но и желания столкнуться с неожиданными проблемами и потерять шанс привлечь эту большую звезду у него не было. Поэтому юноша просто сосредоточился на красной звезде и ждал, пока облако алого звездного света соберется над Жемчужиной Грома.

Поскольку ему удалось использовать силу звезды, Цянь Е, следуя обычному методу, активировал немного Рассвета Венеры и медленно ввёл его в жемчужину. Используя её в качестве ориентира, юноша попытался установить связь с ближайшими звездами.

В тот момент, когда Рассвет Венеры вошел в жемчужину, восприятие Цянь Е внезапно вспыхнуло. Он бурей пронесся над бесчисленными звездами, привлекая внимание бесчисленных небесных тел – словно кто-то бросил хлеб в спокойное озеро и оттуда выпрыгнуло целое сборище рыб.

На какое-то мгновение Цянь Е был ошеломлен и не совсем понимал, как со всем этим справиться. Ни Тяньцин, ни Куанлань не предупреждали его о такой ситуации, когда учили его своим приемам.

Юноша заставил себя успокоиться и начал отвечать на зов небесных тел одно за другим. С каждым ответом звезда мерцала и посылала искры света. В мгновение ока Цянь Е откликнулся на десятки звезд – множество волн хлынуло в Жемчужину Грома. Количество звезд, с которыми он связался, уже в несколько раз превысило объемы девушек, но в очереди их стояли по меньшей мере ещё сотни. По мере того как число откликов росло, некоторые из далеких звезд также начинали мерцать.

Некоторое время Цянь Е колебался, но в конце концов подавил желание продолжать сбор. Юноша лишь поддерживал связь с красной звездой и парой десятков других и постепенно вливал изначальную силу в жемчужину, чтобы та интегрировалась с силой звёзд.

Каждый пучок Рассвета Венеры мог объединиться с несколькими пучками звездной энергии, и те, объединившись, постепенно конденсировались в кристаллические гранулы.

В этот момент у Цянь Е возникли некоторые сомнения. Он видел, как Тяньцин и Куанлань сочетали изначальную и звездную силы в соотношении два к одному. При такой же скорости и при том же количестве изначальной силы масса произведённого ими кристалла не составит и половины от его собственного.

По логике вещей, чем больше звездной энергии он сможет собрать, тем лучше. Поэтому Цянь Е отодвинул свои опасения на самое дно сердца и продолжил фокусироваться на формировании изначального кристалла.

Спустя неизвестное время юноша внезапно открыл глаза. В пустоте перед ним плавал светло-красный кристалл. Размером он походил на кулак и действительно многократно превосходил образцы девушек.

Цянь Е схватил кристалл и полетел вверх, даже не изучив его.

В тот момент, когда Цянь Е начал подъем, он почувствовал, как сотни маленьких сознаний взывают к нему, прося остаться. Каждое из них выпустило пучок изначальной силы, прицепившийся к телу юноши. Они были чрезвычайно слабы и почти незаметны – даже сотни из них, сложенные вместе, не могли замедлить его движения. но это привлекло внимание Цянь Е.

Эти крошечные сознания пришли от более слабых звезд, с которыми общался Цянь Е. Звезды же, на которые Цянь Е всё же откликнулся, высвобождали уже большую силу и с усиленным рвением пытались оттащить его назад, не давая уйти. Пара дюжин – это ещё ладно, но что если в бой пойдёт тысячи или десятки тысяч нитей? Это будет уже не верёвка, а сеть. Уже этого факта хватило, чтобы юноша немало встревожился.

Тело Цянь Е задрожало, когда алое зарево вспыхнуло вокруг него, посылая к входу подобно ракете. Колодец Созвездий, может, и рассеивал изначальную силу, но Рассвет Венеры был одной из чистейших её форм, отчего процесс изрядно замедлился.

Цянь Е летел все быстрее и быстрее, пока, наконец, не вырвался из колодца на поверхность. Резко потеряв все ограничения, юноша взлетел на десятки метров в воздух, прежде чем остановиться и опуститься на землю.

В этот момент Тяньцин и Куанлань сидели бок о бок, что-то интимно обсуждая.

Увидев появившегося Цянь Е, девушки встали, чтобы поприветствовать его. Сощурив глазки, Тяньцин озорно произнесла:

– Что, разочарован, раз хорошего блюда для тебя не приберегли?

Лицо Куанлань побагровело. Цянь Е тоже немного вздрогнул, прежде чем пришел в себя.

Тяньцин поджала губы:

– Скучный. Ну же, покажи нам, что за добро ты создал.

Цянь Е передал ей светло-красный изначальный кристалл. Тяньцин ахнула, увидев его:

– Такой большой! Этот кристалл, должно быть, высокого класса!

Первым схватила кристалл Куанлань. Она тут же нахмурилась, прежде чем бросила его Тяньцин. Этот короткий момент контакта оставил на ладони девушки небольшое обугленное пятнышко – меж её ледяным атрибутом и этим кристаллом явно имелось серьёзное отторжение.

Тяньцин выстроила слой изначальной силы, чтобы защитить свою кожу, и приняла бросок. Шлейф светло-красного пламени изначальной силы вспыхнул, стоило ей попытаться ввести собственную силу в кристалл.

Как только огонь вспыхнул, окружение стало сродни палящему летнему дню, что прекрасно показывало всю силу пламени.

– Какое сильное пламя! – Тяньцин ошеломленно отозвала изначальную силу и перевернула кристалл в руке: – Даже среди высококачественных он будет весьма хорош. К сожалению, чистоты пламени и количества звездной силы недостаточно, чтобы быть причислить его к высшему классу.

Девушка с сожалением покачала головой и пришла в себя только после того, как заметила острый взгляд Куанлань. Насколько редок был изначальный кристалл высшего класса? Как можно было его вот так взять и получить? Да им обеим пришлось из кожи вон лезть, чтобы заполучить хотя бы кристалл среднего класса.

Сначала Тяньцин думала, что, если хотя бы одна из семи оставшихся жемчужин породит высококачественный кристалл, прибыль окажется в кругленную сумму. И то лишь потому, что в их команде был Цянь Е. Если бы девушки были сами по себе, не видать им ничего лучше среднего класса.

Тяньцин долго изучала кристалл, прежде чем неохотно положить его в свое пространственное хранилище. Затем она похлопала Цянь Е по плечу, говоря:

– С этим изначальным кристаллом проблема меча Куанлань, считай, наполовину решена. Отдохни хорошенько, и завтра постарайся еще больше! Сделай еще несколько высококачественных кристаллов, и мы все разбогатеем!

Цянь Е не знал, смеяться ему или плакать. Высококлассные кристаллы не были галькой, что можно было свободно подобрать на пляже.

Была уже поздняя ночь, и Цянь Е также немного устал. Он, естественно, не возражал бы передохнуть.

Все трое рассортировали свои вещи, и как раз в тот момент, когда они собирались найти место для ночлега, из леса донесся голос:

– Будь уверена, эти люди из Империи ещё не должны быть здесь. Как они могут быть такими же быстрыми, как мы? Можешь неторопливо конденсировать изначальный кристалл. По крайней мере сегодняшний вечер будет мирным.

Разговаривая, Анвен вышел из леса и ошеломленно уставился на группу Цянь Е.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 220 – Закон сохранения изначальной силы**

– В-вы! Почему вы здесь? – возмутился Анвен.

Реакция этого демона была весьма примечательной, да и вопрос тоже. Даже Цянь Е толком не знал, стоит ли уделять этому парню внимание или нет. Колодец Созвездий – место, традиционно посещаемое имперцами. Кого тут он мог ожидать, если не людей? Таких же демонов, как он сам?

Анвен, хмурясь в долгих и усердных размышлениях, недовольно почесал голову. Бай Кунчжао выглянула из-за его плеча – девушка едва не столкнулась с ним, так как просто не ожидала, что юный лорд демонов возьмёт и остановится.

Её рассеянные глаза тут же загорелись при виде Цянь Е, но быстро засверкали осторожностью при взгляде на Тяньцин и Куанлань. В конечном итоге, огонёк вскоре был прикрыт обыденным пустым туманом.

Анвен, ненадолго задумавшись, сказал:

– А, я понял! Это вы оставили тот лагерь в зоне десятикратной гравитации!

Цянь Е, Тяньцин и Куанлань обменялись взглядами. Кто мог помыслить, что демон будет идти прямо по их следу? Тот факт, что Анвен сам появился в центральном регионе и успешно избежал опасности, хорошо говорил о немалой боевой мощи его, казалось бы, хрупкой фигуры.

Цянь Е спокойно стоял перед Анвеном, в то время как его спутницы начали расходиться по флангам.

– Ха. Я и в правду не ожидал, что физически слабые люди появятся в столь опасной зоне. Более того, вы пережили холодные ночи и смогли уйти из центрального региона! Даже если бы некоторым людям повезло открыть секрет белых фруктов и вина, за пару ночей алкоголь бы превратил их в диких тварей. А ваша группа, похоже, совсем не пострадала. Какое чудо!

Анвен взволнованно говорил с собой, оглядывая Цянь Е с головы до ног, слева направо, а затем обратно. Всё это время он бормотал себе:

– Честно говоря, у человеческой расы внешность такая себе, отчего появление такого, как ты, кажется просто невероятным. На самом деле, хорошая внешность – это не только бонус к эстетике. Она представляет собой возможность соответствовать ритму мира и способность адаптироваться к окружающей среде. Вот почему красивые всегда оставляют в глазах всех живых существ ошеломление! Вот почему хорошо выглядеть – как свой меч точить! Старики в моём клане только и знают, как об интригах да битвах беседовать, они никогда не размышляли о таких феноменах мира столь глубо… А?

К его шоку, Анвен обнаружил, что троица заняла боевые позиции. Юный демон с неверием указал на Цянь Е, сказав:

– Ребята, вы что, напасть собираетесь?

Цянь Е взвесил Восточный Пик в руке:

– А на что ещё это похоже?

– У нас нет причин бороться, не так ли?

– Мы находимся в Великом Вихре. Ты демон, а мы люди, разве это недостаточная причина?

Анвен вздохнул:

– Такая вражда беспочвенна. Иногда я действительно чувствую, что у всех вас, людей, комплекс жертвы. Как по мне, ненависть между нашими расами далеко не неразрешима, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Цянь Е спокойно произнёс:

– Рассвет и Вечная Ночь представляют собой неотъемлемый конфликт в изначальной силе. Этого нельзя избежать.

Анвен презрительно фыркнул:

– Чепуха! Один имперский идиот выкрикнул этот тупой лозунг, и ещё большее число идиотов моей расы поддержали его. Так и началась тысяча лет боевых действий. У них мозгов, что ли, совсем нет? Так сложно понять, что, сколько не убивай противоборствующую сторону, уничтожить изначальную силу рассвета или тьмы не получится?

Цянь Е был застигнут врасплох такими речами. Закон сохранения изначальной силы преподавался в передовых имперских учебных программах как общее знание. Когда человек умирал, поглощённая им за всю жизнь изначальная сила рассвета рассеивалась и возвращалась в пустоту. Родится новое поколение, окрепнет и вновь начнёт поглощать изначальную силу из окружающего мира. В итоге получается, что весь этот цикл объем сил в системе ни уменьшался, ни увеличивался.

Однако это была всего лишь гипотеза, ещё никем наверняка не доказанная. Мало того, у этого предположения было немало спорных моментов и встречных возражений. Что примечательно, Маршал Линь причислял себя к противникам этой гипотезы, но причин своему мнению не объяснял. Несмотря на последнее, его статуса оказалось достаточно, чтобы шаткая теория вновь оказалась погружена в новый очаг дебатов.

Чего пытался добиться Анвен, приводя эту теорию? Цянь Е поднял руку, показывая девушкам, что нет спешки атаковать.

Демон взбодрился, когда понял, что противоположная сторона его внимательно слушает:

– Будь то изначальная сила тьмы или изначальная сила рассвета, они обе должны находиться в постоянстве. И всё же они постоянно меняются. Причина этого в том, что мы в этой великой вселенной не одиноки, а мир, в котором мы живём – всего лишь её крохотный уголок. Кто знает, сколько таких маленьких миров, как наш, таятся в глубинах пустоты? И зачем нам сражаться, когда можно разрушить сковывающие нас стены и отправиться исследовать бесчисленные измерения? Вот это уже по-настоящему значимое будущее!

В ответ на красноречивые измышления Анвена Тяньцин презрительно фыркнула:

– Такие великие стремления, но ты даже не герцог! Давай обсудим эту тему, когда ты принцем хотя бы станешь. Кроме того, уничтожение твоей расы – вопрос гораздо большего приоритета, чем мутные и отдаленные исследования безграничной вселенной. Лучше оставь столь важные вопросы нам, а сам на покой уходи.

– Ты очень красива, но так жестока. Жаль, очень жаль! – покачал головой юный лорд демонов.

– С первым я ещё соглашусь, но со вторым – ни за что! Естественно, я буду жестокой, как мне ещё предлагаешь вести дела с вашим демоническим родом? – раздраженно прыснула девушка.

Но Анвен не останавливался:

– Когда кто-то умирает, его изначальная сила возвращается в пустоту, а затем перетекает в иную форму. Даже если вы уничтожите всех демонов, пока изначальная сила тьмы остаётся в этом мире, породятся и новые темные расы. То же самое справедливо и в отношении к людям. И какой, говоришь, из этого вывод? Тысячу лет назад люди были ничем иным, как рабами, скотом, но сейчас они занимают четыре континента. Как Империя смогла бы существовать без постепенного увеличения объемов изначальной силы рассвета?

Теория была беспрецедентной, но в то же время, вполне разумной. Тяньцин даже не знала, как и ответить. Однако девушка ни отступать, ни склонять голову не намеревалась:

– Надёжных доказательств этому нет – ты просто говоришь, что вздумается. Но даже не думай одурачить нас своими речами. Позволь мне поинтересоваться, насколько “прекрасно” я выгляжу? Неужели ты меня ясно видишь?

Она не раскрывала свой настоящий облик перед другими. Каждое мгновение образ Тяньцин сменялся тысячами всевозможных версий, и даже её ранг изначальной силы, казалось, тоже менялся. Это была её уникальная техника, и даже Цянь Е немало раз попался на эту удочку.

Однако Анвен, смерив Тяньцин надменным взглядом, гордо улыбнулся:

– Что в этом такого сложного? Подождите-ка немного.

Демон обнажил свой меч и начал расчерчивать им на земле, вскоре выводя длинную вереницу формул.

Две юных мисс обменялись взглядами. Как они могли понять столь сложные уравнения? Они не знали, что этот Анвен задумал, но предполагали, что демон сделал всё запутанным специально.

Цянь Е вырос в Золотой Весне, а затем присоединился к Красным Скорпионам. Большую часть жизни он обучался тому, как убивать, а не как быть убитым – об этой тонкой области он знал ещё меньше. Не говоря уже о нём самом, даже инструктора в Золотой Весне не смогут понять, что это за формулы.

Анвен быстро выводил расчеты, а от каждого нового числа, вытекавшего из-под острого лезвия, у Цянь Е только сильнее кружилась голова. Бай Кунчжао была единственной, кто не страдала от замысловатой демонстрации, так как это её просто-напросто не волновало. Она так и продолжала смотреть на Цянь Е, и никто не знал, о чем она думает.

Девушка не скрывала своих действий, но юноша ни на миг не переставал следить за ней.

Бай Кунчжао всегда целилась в самые жизненно важные точки организма, как только на то открывалась возможность. В её движениях не было ритма, и никто не мог сказать, о чем именно она думала. Зная её немало лет, Цянь Е начинал задаваться вопросом, а не обладает ли девушка чем-то вроде “Игнорирования Обороны”. Эта ужасающая сила позволяла прорываться сквозь защиту даже гораздо более сильного оппонента. Юноша не мог позволить себе ни мгновения небрежности и уж точно не собирался давать ей шанса воспользоваться этим.

Анвен не заставил ждать долго: бесчисленные полосы чисел вскоре собрались в простую формулу, на которую юный лорд теперь смотрел, гордо посмеиваясь. Затем он подошел к ближайшему крупному камню и начал высекать портрет человека своим клинком.

Легкое потряхивание его запястья потоками сияния меча лилось на скалу, выбивая кусочки породы, и вскоре скульптура молодой девушки появилась перед толпой.

Эта девушка прикрывала свой рот руками, глаза её были широко распахнуты от удивления. На первый взгляд она не казалась так уж поразительно красивой, но, чем дольше на неё смотрели, тем сильнее начинали восхищаться. Её нежный силуэт излучал чувство комфорта и безупречности.

Статуя была чрезвычайно красочной и живой в своём исполнении. От взгляда на неё сразу хотелось узнать, что же такое эта дева увидела.

Что касается её одежд и подола юбки, то все эти компоненты были завершены всего за несколько взмахов меча. И этого было достаточно.

Эта скульптура была работой мастера, ни больше ни меньше.

Тяньцин, наконец, не смогла сдержать своего удивления. Цянь Е и Куанлань, также ошеломленные, безмолвно смотрели на это произведение искусства.

Статуя определенно была изображением Тяньцин в её истинном облике. Её спутники, естественно, эту внешность знали и потому могли легко её опознать. Анвен, с другой стороны, никогда раньше Тяньцин не видел.

– Как он смог высечь её внешность с помощью всего лишь кучи чертовых формул и чисел?

Анвен усмехнулся:

– Это не так уж и сложно. Если бы эта юная леди не сменяла свой лик столь многократно, мне бы не удалось найти ритм столь легко. Стоит понимать, что у всего есть зависимости и что её первоначальный внешний вид постоянен. Даже если она показывает лишь крошечную долю реальности, я всё равно могу найти константу среди бесчисленных. Это моя специальность и необходимый навык для изучения мира, в котором мы живем.

Цянь Е не понимал логику его вычислений, но это не помешало ему мгновенно занести демона в список своих самых опасных противников. Возможно, всё потому, что юноша не осознавал своего истинного внимания к этому врагу. Анвен казался в какой-то степени сумасшедшим, но его гений не мог быть скрыт одним лишь этим. Этот факт наполнял Цянь Е чувством опасности, столь же сильным, как при встрече со смертельным противником.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 221 – Неожиданная переменная**

Тяньцин стояла в глубоких раздумьях. Цянь Е, напротив, поднял Восточный Пик и сделал шаг вперед:

– Приготовься.

Анвен на мгновение остолбенел:

– Что ты сказал?

Цянь Е указал на высеченную из камня Тяньцин:

– Из уважения к этой скульптуре я не стану нападать без предупреждения. Готовься к бою!

Анвен озадаченно склонил голову:

– Я так долго и упорно всё разъяснял, но ты всё ещё хочешь драться?

– Ты слишком опасен, я не успокоюсь, пока не изобью тебя до полусмерти, – честно ответил Цянь Е.

– Какой варвар! – яростно стиснул зубы демон.

– Да, ты прав. Я слишком мало читал, чтобы понять твои теории, и бой – это всё, на что я годен, – юноша слегка наклонился вперёд, готовясь к атаке.

Анвен был так зол, что не знал, что сказать. Он убрал тонкий клинок и достал двухметровый меч:

– Может, я и не люблю сражаться, но не смей думать, что я тебя боюсь! Ты действительно могущественен, но я видел, как ты сражался с Демонессой – ты все еще немного не дотягиваешь для того, чтобы избить меня до полусмерти!

Цянь Е промолчал в ответ. Его ноги оторвались от земли, а за фигурой раскрылись лучезарные крылья. Кончики их были очерчены черным, и одно из перьев было оттенка черноты, что особенно выделяло его на общем фоне.

Выражение лица Анвена резко изменилось, когда он увидел кончики крыльев:

– Ты опять прорвался? Прошло ведь совсем немного времени?

Цянь Е равнодушно улыбнулся:

– Мне этого достаточно.

Уверенность и гордость на лице Анвена исчезли, сменившись серьезностью. Несколько лучей демонической энергии расцвели вокруг него, формируя цепи и приподнимая демона в воздух – ему нужно было оторваться от земли, чтобы использовать всю мощь своего двухметрового меча.

Каждая цепь несколько раз преображала его фигуру. Только на седьмой счёт Анвен понял, что его отражение в глазах Цянь Е ничуть не дрогнуло и ощущение жжения в спине даже не намеревалось отступать.

Выражение его лица стало ещё мрачнее. Длинный меч слегка задрожал, вторя вырвавшемуся изо лба потоку демонической энергии.

Анвен был готов вступить в лобовую дуэль с Цянь Е, чего он не выбрал бы, будь у него выбор. Его оппонент серьезно ранил Демонессу в Неукротимом тройным выстрелом неизвестного искусства. Насколько бы уверенным в себе ни был юный лорд, он не верил, что стал сильнее Демонессы или что сейчас он мог принять атаку Цянь Е.

Демон использовал все имеющиеся в его распоряжении силы, но никак не мог ускользнуть от хватки врага – оставалось только идти лоб в лоб.

Анвен был не из теста сделан. Взмахом меча он очертил в воздухе чрезвычайно сложную диаграмму, состоящую из бесчисленных нитей демонической энергии. Не успела она рассеяться, как над ней появилось несколько новых схем. И это наложение наполняло Цянь Е легким чувством тревоги.

Юноша был уверен – ему не уклониться от грозящего удара.

За всю свою жизнь Цянь Е прошёл через сотни сражений и сражался с бесчисленными оппонентами. Он лицезрел множество странных способностей, техник и талантов, но никогда не видел ничего похожего на технику Анвена. Даже столкнувшись с демоном лично, юноша не мог до конца понять принципы, лежащие в основе этой атаки. Почему куча странных диаграмм буквально вцепилась в него?

Техника Анвена могла показаться глупой, но Цянь Е знал, что это не так. Точно так же, как и со скульптурой, эти диаграммы имели аналогичный эффект, что и долгие вычисления на земле. Юноша не мог утверждать, что они бесполезны только потому, что не мог понять их.

Нынешняя ситуация закончилась тем, что Цянь Е и Анвен вцепились в друг друга, и никто их них не мог уклониться от атаки другого. Казалось, этот бой закончится взаимным уничтожением.

По началу Анвен был совершенно спокоен, но его сердце екнуло, когда он увидел насмешку в глазах Цянь Е. Только тогда он вспомнил, что его враг сумел пережить подобную могущественной лавине атаку Демонессы. Да он не только выжил, так ещё и прорвался к новым высотам. Становилось очевидным, насколько сильное тело имел Цянь Е.

Внезапно юный лорд демонов потерял совершенно всю уверенность в себе. Сложные диаграммы, которые он вырисовывал, служили анализом пространства-времени. Расчёты в итоге доходили до точки, в которой Анвен мог ударить Цянь Е, как бы тот ни менял свои движения. Однако это искусство могло лишь помочь поразить цель, но никак не поднять силу атаки.

Анвен понимал всю серьёзность своего положения: он сможет ударить Цянь Е, но не убить его. Между тем, ещё более могущественная, чем раньше, атака врага, скорее всего, заберёт его жизнь. Логично, что Цянь Е не станет отказываться от подобного обмена.

К тому же, его оппонент определённо не осознавал своего главного оружия. Тяньцин и Куанлань рассредоточились, причем первая нацелилась на Бай Кунчжао, а вторая выжидала момента для внезапной атаки. Анвен, естественно, мог с уверенностью сказать, что Куанлань специализировалась в скорости и запросто могла отвлечь его в самый критический момент. Не было никакой уверенности, что при таких обстоятельствах он сможет даже попасть по Цянь Е.

– Беги! – крикнул Анвен, не оборачиваясь: – Беги!

Бай Кунчжао озадаченно спросила:

– Бежать?

– Сейчас же! Немедленно! – Анвен с тревогой сделал несколько шагов спиной к ней. В то же время его меч покачивался всё сильнее и сильнее, нанося всё больше и больше слоёв на диаграмму. Даже Куанлань начала чувствовать угрозу грядущей атаки.

Цянь Е холодно улыбнулся. Меч Анвена определённо не мог убить его, но враг решил разделить эту силу ещё и на Куанлань. Так он закончит лишь с тем, что нанесёт им обоим не слишком серьёзные травмы. Юноше было бы гораздо труднее, если бы демон сосредоточил все свои силы исключительно на Куанлань.

Бай Кунчжао была удивлена беспокойством Анвена:

– Почему мы сражаемся? Почему я должна бежать?

Она все ещё ничего не поняла в этой ситуации, и Тяньцин не собиралась давать ей шанса прийти в себя. Девушка в один шаг оказалась позади Бай Кунчжао и перекрыла ей путь к отступлению.

Надев пару шипастых перчаток, покрытых чешуйками, Тяньцин с улыбкой сказала:

– Я многое о тебе слышала, и ждала шанса увидеть твои несравненные боевые инстинкты. Теперь, когда такая возможность представилась, мне очень интересно узнать, блефовала ли Бай Аоту или нет.

Бай Кунчжао потянулась к спине, но там ничего не было. Она потеряла свой тесак в попытке остановить шестирукого генерала. Тяньцин сделала шаг вперед в ответ на движение девушки, полностью заблокировав ее дальнейшие движения.

Эта совсем юная на вид девушка обладала непостижимыми боевыми инстинктами. Её атаки всегда были невообразимо точными и непредсказуемыми, Бай Кунчжао всегда цеплялась за самую крошечную возможность. Тяньцин, с другой стороны, была непредсказуемо разнообразна в своем репертуаре мощных тайных искусств и навыков – определенно хороший кандидат, чтобы подавить такого оппонента.

На первый взгляд казалось, что Анвен обречен на поражение, но его боевой дух не дрогнул. Он махнул левой рукой, после чего вокруг ног Бай Кунчжао раскрылось кольцо полупрозрачной демонической энергии. Тело девушки в ответ стало чрезвычайно легким, и ее скорость резко возросла. Теперь Тяньцин было не до смеха, ведь её враг мог в любой момент просто взять и беспрепятственно покинуть поле боя.

– Беги! – снова крикнул Анвен. Просто сдерживать трёх столь сильных врагов для него было безумно трудно.

И хотя ещё никто не успел напасть, ситуация на поле боя непрестанно менялась: обе стороны находились в тайном противостоянии, которое только и можно было назвать, что блестящим.

Бай Кунчжао, однако, не воспользовалась возможностью, которую дал ей Анвен. Вместо этого она сказала:

– Я не буду убегать. Я сдаюсь.

– Сдаешься? – Тяньцин, уже готовая ринуться в бой, почувствовала себя так, словно споткнулась и упала. Она считала Анвена и Бай Кунчжао равными себе экспертами. Как могли воители их уровня вообще произнести слово "сдаться"?

Взгляд Цянь Е упал на лицо Бай Кунчжао. В этот момент в его глазах отражался уже не Анвен, а маленькая девушка.

Демон только сильнее напрягся, когда понял, что с него сняли хватку. Однако Куанлань по-прежнему сдерживала его со стороны, не давая сделать ни единого движения, способного снова привлечь внимания Цянь Е. Если юный лорд демонов выйдет из этого тупика и нападет, враг может лишить жизни Бай Кунчжао одним выстрелом.

Демон уставился на черное перо на крыльях Цянь Е и через несколько мгновений вздохнул:

– Я сдаюсь.

– Почему? – наконец, заговорил Цянь Е.

Бай Кунчжао достала половину белого фрукта, которую она хранила при себе:

– Это тебе.

Эти фрукты некогда, казалось, легко достававшиеся группе Цянь Е, теперь, вдали от центральной области, стали дефицитным ресурсом. После появления шестируких генералов о новом их приобретении можно было только мечтать. Так что половина белого плода действительно имела немалую ценность.

Тяньцин фыркнула:

– Хочешь купить свою жизнь только этим? Достань что-нибудь получше, или о разговоре не будет и речи!

Цянь Е махнул рукой:

– Хорошо, я согласен. Вы свободны.

Тяньцин и Куанлань удивленно смотрели на Цянь Е, отпустившего столь могущественных врагов. Но раз юноша сказал своё слово, девушки возражать не стали и отступили, открывая путь.

Бай Кунчжао положила дар в руку Цянь Е и медленно отступила назад. Анвен взглянул на Цянь Е и сказал:

– Надеюсь, когда у нас появится хорошая возможность, мы сразимся, сколь душе угодно.

– В любое время, – спокойно ответил Цянь Е.

Тяньцин вдруг спросила:

– Почему вы вообще здесь оказались?

Анвен ответил без колебаний:

– У меня есть Жемчужина Грома, и я хотел бы помочь ей сформировать изначальный кристалл.

– А, так вот почему… У меня тут есть два изначальных кристалла. Вот, посмотри, если хочешь. Можешь обменять на Жемчужину Грома или на что-нибудь другое, – Тяньцин достала два изначальных кристалла, те, что создали она и Куанлань.

Анвен не стал отказываться. Он достал очки в черной оправе и подошел к Тяньцин, чтобы рассмотреть предмет разговора.

Минуту назад они направляли друг на друга клинки, но сейчас уже готовились к сделке. Ситуация перевернулась просто кардинально. Цянь Е сделал шаг вперед и встал позади Тяньцин, защищая от возможной внезапной атаки.

Демон заметил мысли Цянь Е. Он поднял взгляд и с холодной улыбкой сказал:

– Она гордая леди, и от своих слов не отступит. Сейчас мы намереваемся торговать, и на полпути резко сражаться не станем. Ты знаешь её так долго, но даже не понимаешь этого?

Цянь Е, пораженный, не мог подобрать ответа. Он действительно не очень хорошо понимал Тяньцин. По правде говоря, юноша не уделял девушке особого внимания, даже несмотря на их долгую дружбу.

Тяньцин усмехнулась:

– Выбирай быстрее, или цена пойдет вверх.

Анвен некоторое время смотрел на кристаллы, а затем покачал головой:

– А разве у тебя нет получше?

– Нет, – решительно ответила Тяньцин. Она не собиралась вынимать кристалл, который сформировал Цянь Е.

– Их качество слишком низко для неё, – с сожалением сказал демон.

– Слишком низко? – недовольно переспросила девушка.

Анвен не стал сдерживаться в ответе:

– Её будущие перспективы станут ограниченными, если она поглотит эти два кристалла.

Эти два изначальных кристалла среднего класса в основном предназначались для людей, у которых не было никаких надежд стать божественным воителем. Бай Кунчжао была довольно известна в клане Бай, но все знали и о её слабых талантах. У неё не было никакой надежды достичь столь высокого ранга, и потому ни одна их крупных фракций больше не обращала на неё особого внимания. Даже Бай Аоту в конце концов поддалась давлению клана.

Анвен намекал, что у девушки есть потенциал прорваться на ранг божественного воителя, но Тяньцин не потрудилась ни спросить объяснений, ни обжаловать такое заявление.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 222 – Новая встреча со Святым Сыном**

– И как вы планируете сформировать изначальный кристалл? – любопытство Тяньцин всё же оказалось задето.

Анвен указал на Колодец Созвездий:

– Вы, случайно, не позволите нам сделать это здесь?

Тяньцин пожала плечами:

– Конечно нет. Не то чтобы ты мог победить нас.

Однако демон не стал сердиться:

– Изначальный кристалл, который мы хотим сформировать, особенный, ему не нужно много силы звёзд. И это не единственный вход в Колодец Созвездий, а лишь самый большой и удобный. Для нас, однако, сила звезд здесь слишком сильно склоняется к рассвету, отчего другие колодцы становятся даже более заманчивыми.

– Есть и другие колодцы? –удивленно спросила Тяньцин.

– Естественно. Не забывайте, что это вы, люди, узнали от нас о Великом Вихре. Наше понимание этого места намного лучше вашего.

– Хорошо, тогда удачи, – махнула рукой девушка.

Анвен кивнул, и они с Кунчжао ушли в другую сторону.

Тяньцин крикнула вдогонку:

– Спасибо за скульптуру!

Демон с улыбкой оглянулся:

– Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, то позволь мне использовать это место позже.

– Разве у тебя не только одна Жемчужина Грома?

– Я просто хочу изучить изменения, произошедшие в колодце за эти годы. Я чувствую, что тайны этого мира скрыты внутри этих звезд.

Цянь Е покачал головой, мысленно помечая Анвена как слегка поехавшего. После погружения в колодец человек резко ослабевал, отчего обычно кто-то всегда стоял на стрёме. И поскольку это было частое место для сбора имперских экспертов, Анвену погружаться вниз – всё равно что идти вешаться. С ним, конечно, была Бай Кунчжао, но юноша знал, что никто не мог ни контролировать эту девушку, ни узнать, о чем она думает. Никто не знал, куда она направит свой клинок в следующую секунду.

Но у Цянь Е не было причин останавливать демона от самоубийства, не говоря уже о столь чрезвычайно важной персоне. Цянь Е решил избежать ненужной борьбы с Анвеном, но он не собирался отговаривать одну из могущественных боевых единиц Вечной Ночи от самоисчезновения.

К тому моменту, как все разошлись, уже наступила ночь. Группа Цянь Е быстро нашла укромное место для ночлега. Обе дамы решили по очереди стоять на страже, тем самым позволяя юноше восполнить свою изначальную силу до максимума. По словам Тяньцин, гусь, несущий золотые яйца, нуждался в хорошем отдыхе.

Цянь Е не отказался от предложения. Эффект от вина Старейшины Лу всё ещё действовал, что торопило его воспользоваться этой возможностью для практики. У юноши был неплохой шанс прорваться к следующему рангу, прежде чем вино успеет выветриться.

Ночь прошла тихо.

Цянь Е медленно открыл глаза с первыми лучами рассвета, от его тела исходили ало-золотые искры. В этот момент его изначальная сила достигла максимума, а шестой изначальный вихрь почти полностью был заполнен. Бесчисленные гранулы кружились внутри, отчего было неясно, что в вихре являлось жидкостью, а что – кристаллом.

Его седьмой изначальный узел раздулся до предела и, казалось, уже буквально через несколько дней взорвётся и превратится в вихрь.

Цянь Е смотрел на приближающийся рассвет. Сегодняшний день можно было назвать одним из самых неплохих в его жизни.

В этот момент раздался голос Куанлань:

– Кто здесь?!

Единственным ответом стал всплеск изначальной силы, за которым последовал приглушенный грохот. Это был выстрел изначального оружия!

Как помнилось Цянь Е, и Куанлань, и Тяньцин понимали, что изначальное оружие в Великом Вихре использовать было опасно – выстрелы оглушительно грохотали на многие километры, а изначальная сила волной расходилась на ещё большую дистанцию. Никто не знал, какую опасность может навлечь такой шум. Когда Цянь Е был вынужден использовать Могилу Сердца, звук от выстрела разошёлся на сотни километров.

Так что ни одна из девушек стрелком оказаться не могла.

Юноша встал и на полной скорости побежал на звук пальбы.

Синий силуэт мчался через лес, подобно вспышке молнии, сцепившись в жестокой битве с несколькими экспертами в черных одеждах. Эти враги были настолько сильны и хорошо скоординированы, что они постепенно загоняли Куанлань в угол.

Девушка, с кинжалом в руке, несколько раз пыталась прорваться сквозь окружение. Тем не менее, фигуры в черном, казалось, весьма хорошо понимали её технику владения мечом: всякий раз, когда Куанлань атаковала, они резко уходили в твердую оборону, не давая ей шанса на преимущество. Цель атаки удерживала девушку всего долю секунды, но этого хватало, чтобы остальная часть команды успела снова оцепить её.

Куанлань знала, что ей нужно избегать окружения, поэтому, пропустив первый удар, она сразу же меняла свою цель.

Пускай лес и был для неё привычной средой обитания, враги в черных одеждах были сильны и проворны. Их ранги изначальной силы уступали её, но не исключено, что они смогут блокировать пару ударов от девушки.

На периферии также виднелась женщина, снайперская винтовка в её руках следила за движениями Куанлань. Выстрел, только что ею выпущенный, почти нашел свою цель – давление, оказываемое ею, было немалым, даже несмотря на то, что курок не был спущен дважды.

Цянь Е увидел эту сцену сразу же после того, как вошел в лес. Видя, что Куанлань все еще в состоянии держаться, он воздержался от немедленного вмешательства. Вместо этого юноша скрыл свое присутствие и начал искать Тяньцин.

Последняя нашлась на другой стороне леса, в схватке с двумя таинственными людьми в черных одеждах, что зажимали её подобно цепким клещам.

Земля была разорвана, и несколько ближайших деревьев были опрокинуты под неестественными углами – обе стороны, очевидно, уже обменялись ударами. Лицо Тяньцин было ясным и спокойным. Она прямо смотрела на фигуру в черном перед собой и игнорировала врага, что стоял позади.

Последний вскоре окончательно потерял спокойствие. Он достал из-за пазухи арбалет, зарядил болт и прицелился в спину девушки. Затем он шаг за шагом двинулся вперед.

Этот арбалет был явно отборного качества, три его смычковые руки и корпус были покрыты изначальными массивами. Пускай он и не был особо большим, его огневую мощь не стоило недооценивать. Этот человек в черном теперь стоял всего в десяти метрах от Тяньцин, а на такой дистанции внезапный выстрел мог представлять для неё значительную угрозу.

Девушка слегка наклонилась вперед в атакующей стойке, её целью по-прежнему был враг перед ней. Она, казалось, полностью игнорировала мужчину за своей спиной.

Человек в черном, стоявший впереди, держался ровно, не особо готовясь к атаке. Похоже, он был вполне уверен в сложившейся ситуации.

Осмотрев поле боя, Цянь Е направился к главному противнику Тяньцин. Тот обладал глубокой аурой, что была полностью сдержана в его теле, а его боевые способности, как казалось, намного опережали его союзников.

Цянь Е под Сокрытием Крови продвигался к черной фигуре, как призрак. И когда между ними оставалось всего несколько десятков метров, мужчина будто что-то почувствовал и повернулся в сторону Цянь Е.

Юноша, разверзшись изначальной силой и огромным импульсом, за пару мгновений пересёк дистанцию и нанёс вертикальный удар.

Аура мужчины на мгновение дрогнула, казалось, он был поражен. Удар Восточного Вика столь же велик, как вес целой горы. Как такое можно было принять в лоб? Фигура в черном резко уклонилась от удара, но его доселе ровные движения вдруг стали вялыми.

Именно в этот краткий миг Цянь Е воткнул Восточный Пик в землю и нанес удар кулаком в грудь врага. Уклониться от этого нападения было невозможно. Юноша, похоже, планировал действовать грубой силой и решить исход поединка одним ударом.

Фигура в черном также знала это:

– Какая наглость! – прорычал он, отвечая таким же ударом.

Цянь Е издал крик, похожий на весенний гром, суставы в его теле сотряслись вместе с этим ревом. Сила его тела в сочетании со взрывной мощью Горного Бура вылились в единый удар.

Застонав, человек в черном отступил на несколько шагов, но с каждым шагом, который он делал назад, Цянь Е делал шаг вперед. Кулаки несколько раз соединились, и волна за волной мощь Горного Бура проходила через кулаки юноши и врезалась в мужчину в черном.

Серия атак была смелой и неукротимой, ею Цянь Е намеревался одним махом сразить врага или даже убить его.

Однако сила человека в черном была подобна безграничному болоту. Она была огромной, тяжелой и чрезвычайно цепкой. Перед лицом Горного Бура он оставался невредим, и даже его ответные атаки становились сильнее.

Мужчина сделал семь шагов назад, прежде чем снова обрел устойчивую опору.

Цянь Е атаковал еще несколько раз, но человек в черном принял все его удары совершенно спокойно.

Сила этого врага превосходила все ожидания, но у Цянь Е были и другие хитрости в рукаве. Он внезапно отступил назад и поднял Восточный Пик. Нирванический Разрыв!

Этот удар был необычайно быстрым. В момент, когда фигура в черном намеревалась уклониться, её тело снова замедлилось, удерживаемое Оком Контроля. Поскольку враг не мог уклониться от клинка, все, что ему оставалось делать – это блокировать его силой.

Он скрестил руки на груди, создавая сеть из пурпурной энергии крови на пути у прозрачной дуги сияния меча. Обе силы на мгновение замерли, а затем взорвались с громким грохотом, превратившись в бесчисленные потоки острой смерти, разлетающейся во все стороны.

Цянь Е остался стоять на месте, он лишь слегка приподнял левую руку. Поток энергии крови пронесся мимо его лица, оставляя на нём неглубокий алый след.

Мужчина в черном был поражен хаотичными потоками. Он с кряхтением потряс телом, стряхивая обрывки черной мантии и раскрывая свою истинную внешность.

В глазах Цянь Е проявилась фигура мужчины:

– Эдвард?

Тот, кто стоял напротив него, действительно был Святым Сыном вампиров, Эдвардом. Империя включила его в список самых важных целей с самого появления при Неукротимом, и даже те, кто не видели его раньше, могли узнать этого вампира.

Цянь Е смотрел на то, как пурпурная энергия крови сочится из тела Эдварда. Юноша был весьма потрясен, поскольку давление, вызванное этим процессом, было беспрецедентно велико. С тех самых пор как он начал практиковать Древний Манускрипт Дома Сун и получил темно-золотую энергию крови, Цянь Е никогда не чувствовал давления со стороны другого вампира.

Эдвард посмотрел на врага:

– Цянь Е?

– Да, – кивнул тот.

– Я слышал, что ты принадлежишь к нашей вампирской расе и получил наследие Реки Крови. Почему ты не встал на колени после того, как увидел меня?

– А почему ты не встал на колени? – с усмешкой вернул вопрос Цянь Е.

Эдвард был в ярости:

– Раз уж ты полукровка, я тебя кое-чему научу. У всех вампиров в Реке Крови есть своё место. И чем ближе ты к истоку, тем могущественнее и величественнее ты становишься – это правило сохранялось с самого рождения нашей расы! И раз ты принадлежишь к нам, почему не соблюдаешь правила?

Цянь Е рассмеялся:

– Что касается Реки Крови, как ты думаешь, твой так называемый статус “Святого Сына” действительно делает тебя выше полукровки?

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 223 – Кто ближе к истоку?**

Эдвард медленно раскрыл свои тонкие глаза и фыркнул в нескрываемом гневе. Он издалека направил свой клинок на врага, и всё в стометровом радиусе поглотило пурпурное сияние: его самого, Цянь Е, Тяньцин и другую фигуру в черном.

Глубокая, проникновенная и подавляющая мощь медленно обрушилась на них, словно некое высшее существо открыло свои глаза высоко в пустоте и посмотрело оттуда.

Тяньцин обхватила себя руками. Её ожерелье и нарукавные повязки слабо светились, образуя барьер, блокирующий темно-фиолетовую энергию крови. Её свет был слабым, но он не проигрывал агрессивному сиянию в силе.

Другой человек в черном оказался в весьма жалком состоянии. Он упал на колени, дрожа и не будучи в силах встать.

Зрачки Эдварда сузились, когда он осмотрел Тяньцин. На лице его отразилась ещё большая серьёзность, а убийственное намерение опасно возросло. Но через краткое мгновение его пристальный взгляд снова вернулся к Цянь Е – Святой Сын чувствовал, что именно этот враг здесь сулил наивысшую опасность.

К счастью, тот факт, что Цянь Е обладал родословной вампира, был чудеснейшей новостью. Их раса всегда вертелась вокруг превосходства крови, и сильные в ней всегда подавляли слабых. Чем ближе был вампир к истоку Реки Крови, тем больше была степень подавления. Даже основатель Трона Крови начал убивать сородичей лишь по прибытию в нейтральные земли, так как по-прежнему боялся высших кровей Сумрачного Континента.

Уверенность Эдварда проистекала не из его статуса Святого Сына и не из его родословной примо. Вместо этого она возникла из этой пурпурной энергии крови, что была порождена великим темным монархом!

В конце концов, Эдвард был гением. После своего наказания через Ожог Крови он сумел ухватиться за нить возможности и ассимилировал энергию великого темного монарха в своё тело. И пускай в теле Святого Сына был лишь оттенок ауры высшего существа, его влияние не других вампиров возросло в геометрической прогрессии. Даже примо были далеки от того, чтобы противостоять истинному великому темному монарху.

В пурпурном кровавом тумане глаза Цянь Е были слегка опущены. Он твердо стоял, держа меч в одной руке, а другой указывая на Эдварда.

Святой Сын холодно рассмеялся, его оценка Цянь Е упала на несколько пунктов. Окоченевший и потерявший способность бороться, по его мнению, этот враг не представлял из себя ничего особенного. Он никак не мог сравниться с высшими кровями расы вампиров. Будь он хоть немного близок к тому, чтобы стать примо, Цянь Е сумел бы встать прямо и даже мог бы воспользоваться удачей и суметь сбежать, вместо того чтобы примерзнуть на месте.

Эдвард шагнул вперед, намереваясь забрать голову этого наглого полу-вампира. Однако, не успел он сделать первого шага, как вдруг заметил что-то – взгляд Святого Сына упал на левую руку Цянь Е.

На кончике пальца юноши горело темно-золотое пламя, в котором мерцало светящееся перо.

Глаза Эдварда сузились, в его голове всплыли воспоминания о битве при Неукротимом, в которой Цянь Е ранил Демонессу тремя лучезарными перьями. Враг вовсе не был обессилен – он просто заманивал Святого Сына поближе к смертельной ловушке!

Вампир немедленно остановился, но не отступил. Его фигура стала иллюзорной и неустойчивой, за считанные мгновения она промерцала сотни раз – Святой Сын использовал чрезвычайно продвинутое тайное искусство, чтобы не дать Цянь Е нацелиться на себя. Уклонение в сторону было куда эффективнее против Выстрела Начала, чем отступление назад. Да и разрывать дистанцию было не лучшей затеей.

Эдвард был полностью сосредоточен на пальце Цянь Е, но кто же знал, что перо, мелькнув несколько раз в пламени, возьмёт и бесследно исчезнет.

Святой Сын был очень встревожен. Только в этот момент он понял, что рядом с ним появился сгусток безмолвной энергии меча. Цянь Е запустил Нирванический Разрыв ровно в то мгновение, когда Эдвард полностью был сосредоточен на Выстреле Начала.

Вампир громко взревел, конденсируя бесчисленные потоки энергии крови в щиты вокруг себя. Тем не менее, он был застигнут врасплох и не смог собрать всю свою силу. Оборона оказалась рассечена энергией меча, и на груди его появилась длинная, кровоточащая рана!

Эдвард яростно взревел, и, отступая на несколько шагов назад, выхватил изначальный пистолет и прицелился им в Цянь Е. Рана на его теле закрылась и исчезла из виду во мгновение ока.

Цянь Е стоял, нахмурившись. Он не бросился в погоню сразу, потому что этот пистолет вызвал в нем сильную колющую боль. Очевидно, это было крайне мощное оружие, вероятно, девятого класса. Рана Эдварда могла показаться пугающей, но порез оказался не особо глубок, о чем свидетельствовала скорость его заживления.

Эдвард также не нападал. Он постепенно втянул свой кровавый туман и уставился на Цянь Е:

– На тебя не действует подавление?

Цянь Е ухмыльнулся:

– Я же тебе только что сказал: неизвестно ещё, кто из нас ближе к истоку Реки Крови.

Эдвард был на удивление спокоен и задумчив. Затем он пристально посмотрел на Цянь Е:

– Ты можешь сказать мне, кто даровал тебе твою священную родословную?

– Думаешь, я тебе скажу?

– Можешь этого не делать, но ты уже навлек на себя неприятности, большие неприятности.

Цянь Е снова холодно улыбнулся:

– Насколько велика ни была бы проблема, может ли она превзойти кровавую битву и войны Пустотного Континента?

Эдвард покачал головой:

– Нет, это не то, что ты думаешь. Это нечто за пределами твоего воображения.

Цянь Е не был заинтересован в разгадке этой намеренной мистификации. Вместо этого он указал на изначальное оружие, говоря:

– Ваше Превосходительство, вы же знаете, что не должны так легко спускать курок в Великом Вихре? Или, быть может, у вас серьёзные проблемы и вы хотите умереть вместе со мной?

Эдвард убрал оружие:

– Это Затухающий Расцвет, имитация Лилии Красного Паука, созданная принцем из моего клана Перф. К сожалению, оружие так и не обрело разума даже после сотен лет работы и последующего глубокого сна принца. Всё, что он смог сделать, это слегка подражать Великому Оружию. Тем не менее, это всё ещё оружие девятого класса и семейная реликвия. И стрельба из него не произведет столь огромного шума, как из обычного оружия.

– Тогда почему бы тебе не воспользоваться им?

– Потому что я не хочу торговаться жизнями, – Эдвард взглянул на левую руку Цянь Е.

Пока Цянь Е и Эдвард сцепились в схватке, Тяньцин и Куанлань покинули лес, а эксперты в черных одеждах вернулись к Святому Сыну. Все они были ранены и только одна молодая вампирша была невредима.

Тяньцин расправилась с другим своим оппонентом сразу после того, как Цянь Е надавил на Эдварда, а затем сразу бросилась на помощь к Куанлань. Последняя была в состоянии сдерживать всю группу нападающих самостоятельно, так что прибытие Тяньцин полностью склонило чашу весов в её пользу.

Второй оппонент Тяньцин на самом деле был весьма и весьма силён, но, к сожалению, он оказался захвачен и подавлен энергией крови Святого Сына, и в итоге погиб от одного меткого удара девушки.

В этот момент обе стороны были равны.

– Ваше Превосходительство, оставьте добычу и можете идти.

Только проигравший битву должен был платить дань.

– Ты просишь меня сдаться? – мрачно спросил Эдвард.

– Вроде того.

– Какая наглость!

Цянь Е воткнул Восточный Пик в землю и достал Могилу Сердца:

– Можешь попробовать использовать свой Затухающий Расцвет.

Зрачки Эдварда сузились:

– Оружие девятого класса?

– Эта винтовка называется “Могила Сердца”. Одного её выстрела, усиленного несравненным тайным искусством, будет достаточно, чтобы вернуть тебя в Реку Крови. Не хочешь опробовать?

Цянь Е не хвастался. Невозможно было сказать, был ли Выстрел Начала физическим или чисто духовным по своей природе. Несмотря на то, что Андруил только завершил первоначальную конструкцию крыльев, мощь оружия была уже совершенно очевидна. Да и назвать Крылья Начала несравненным тайным искусством также было вполне справедливо.

Выстрел Начала, выпущенный через Могилу Сердца, наверняка отправит Святого Сына на тот свет. Естественно, Цянь Е не открыл всей правды, так как просто не был уверен, что сможет запустить усиленное черное перо через винтовку.

Эдвард был в ярости. Он не хотел просто так отступать, но они были слишком близки по силе. Никто не знал, закончится ли перестрелка взаимным уничтожением, но было ясно, что обе стороны понесут тяжелые потери. Ни один из результатов не стоил для него такой рискованной попытки. Да и в Великом Вихре врагов из других кланов хватало – даже обычное ранение может стать ненужной проблемой.

В этот момент вампирша рядом с ним сказала:

– Все нормально, если тебе что-то от нас нужно, но ты не можешь заставить нас уйти, и ты не должен нападать на нас снова.

Цянь Е был так сосредоточен на Эдварде, что даже не заметил эту женщину. Только оглянувшись, он понял, что это Сумеречная из того же клана, что и Е Тун. После долгого периода разлуки с ней, она, похоже, резко прибавила в силе и доросла до ранга заслуженного графа. Кто знает, на какую счастливую возможность она наткнулась и кому так удачливо услужила?

Удивительно, но Святой Сын не выказал никаких явных признаков неудовольствия, когда Сумеречная заговорила вместо него. Вероятно, статус девушки в клане даже превышал её силу. Только вот просьба её была странной и подозрительной.

Тяньцин сказала:

– Колодец Созвездий бесполезен для вампиров, не так ли? Что вы собираетесь делать, оставаясь здесь? Устроить засаду на людей?

Вампирша усмехнулась:

– Если бы мы планировали засаду, то сначала сделали бы вид, что уходим, а потом напали бы, когда вы бы вошли в колодец.

Эти слова оставили Тяньцин без ответа, но это также сделало сомнения в голове девушки более громкими:

– Тогда каковы же ваши намерения?

– У нашей расы тоже имеется применение для этого Колодца Созвездий, но говорить о нём несколько неудобно. Так вы примете наше предложение?

Цянь Е нахмурился. Он хотел было сразу отказаться, но увидел, что Тяньцин и Куанлань не очень-то возражают. Девушки обменялись взглядами, а затем одновременно посмотрели на Цянь Е, после чего Куанлань подошла к нему и шепотом объяснила.

И Вечная Ночь, и Империя одни противостояли опасностям этого мира. Звери, окружающая среда и могущественные, недавно обнаруженные аборигены – все они были смертельной угрозой для молодых экспертов.

Иногда ради выживания темные расы и люди на время забывали о своей вражде и вместе встречали угрозы. Это дало бы обеим сторонам полезные ресурсы, распределенные между участниками в соответствии с их силой. Такая договоренность также служила сокращению потерь, поэтому она стала неписаным правилом во многих ситуациях.

С определенной точки зрения, это было временное сотрудничество между двумя слабыми сторонами, что упорно боролись за ресурсы. И на одной из них были аристократы Вечной Ночи, а на другой – люди.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 224 – Жезл Туманной Крови**

Но как можно позволить чужакам спать рядом со своим кровом? Сам факт того, что рядом будет маячить группа могущественных врагов, да ещё в тот момент, когда твой компаньон формирует изначальный кристалл – просто мысль об этом тревожила. К тому же, Эдвард и близко не был похож на Анвена.

После минутного молчания взгляд Цянь Е постепенно наполнился холодом:

– Неужели ты думаешь, что имеешь право торговаться? Хватит болтать, давай сражаться. Позволь мне ещё раз испытать положение Святого Сына в Реке Крови!

На данный момент Цянь Е еще не использовал свои мощные приемы. Пурпурная энергия крови Эдварда содержала в себе великие глубины, но в своём текущем состоянии была несколько хрупкой. Цянь Е, обладавший темно-золотой энергией крови, не боялся её. Да и юноше ещё не довелось использовать черное перышко из Крыльев Начала – даже Святой Сын не выдержит такого урона.

Кроме того, Цянь Е обладал Расхищением Жизни, что позволяло ему расчистить всех лакеев Эдварда одним махом. Бояться группового боя было бы просто глупо.

Эдвард был в ярости. Не ожидавшая от противоположной стороны такой уверенности, Сумеречная сказала:

– Тогда мы сделаем шаг назад и позволим тебе выбрать три вещи, какие захочешь. Ты даже можешь спросить о том, что мы делаем в Колодце Созвездий?

– Это уже перебор, не считаешь? – удивился Эдвард.

Сумеречная ответила:

– Почему же? Эта тайна не только наша. Даже если мы этого не скажем, есть ли какие-то гарантии, что демоны и арахниды не станут сливать информацию? Время играет здесь главную роль, и мы не единственные, кто может добраться дотуда. Эта троица также не одна представляет Империю.

Эдвард кивнул после недолгого молчания.

Цянь Е обсудил все со спутницами и сказал:

– Хорошо, ты расскажешь нам эту тайну. Нет нужды в других дарах.

Сумеречная с понимающим видом извлекала продолговатый шестигранный кристалл. Тот был красным, почти как кровь, но отличался в своём оттенке.

При взгляде на красный туман, танцующий внутри кристалла, Куанлань свела брови. Предчувствие зародилось в её сердце.

– У вас, людей, есть Жемчужина Грома, а у нас, вампиров – Жезл Туманной Крови. Он, поглощая силу звезд из колодца, формирует пригодную для нас изначальную кровь, что может увеличить силу наших родословных.

– Как такое возможно? Колодец Созвездий существовал задолго до того, как мы изобрели Жемчужину Грома. Звезды здесь относятся к атрибуту рассвета, как вы можете их использовать? – воскликнула Куанлань.

Сумеречная ответила вопросом на вопрос:

– В колодце бесчисленное множество звезд, но все ли они действительно благоволят только вам?

Куанлань не находила слов. По правде говоря, она хорошо знала, что соотношение между тьмой и рассветом было шесть к четырем – немало звезд склонялось к Вечной Ночи. Темные расы никогда не приходили сюда только потому, что у них не было инструмента для взаимодействия с этой силой.

– Итак, мы рассказали вам наш секрет о том, как мы планируем использовать Колодец Созвездий. Сдержите ли вы своё обещание или будете сражаться с нами?

Это был хороший вопрос. Цянь Е взглянул на двух юных мисс, подмечая их реакцию. Они обе были гордыми дамами. Тяньцин, несмотря на свою обычную легкомысленность, была ненормально тверда в своей позиции. И раз она уже согласилась на условия, она была более склонна принять их.

Цянь Е, с другой стороны, чувствовал, что им не стоит слишком беспокоиться о методах убийства врагов – перед юношей была лучшая возможность покончить со свитой Эдварда. У Святого Сына не было возможности избежать Выстрела Начала, и, даже если он не умрёт, то окажется серьёзно ранен. После такого его можно будет смело вычеркивать из списка серьёзных противников. Разница меж юношей и другими экспертами заключалась в том, что он не особо стеснялся замарать руки грязью, чтобы заполучить шанс на победу.

Тщательно подумав об этом, Цянь Е начал догадываться – это было влияние Сун Цзынина. Быть может, чем умнее был человек, тем меньше он был склонен придерживаться правил?

– Хорошо, вы можете остаться в этом районе, но вы должны будете найти себе другой колодец, – сказал Цянь Е.

– Есть и другие колодцы? – удивилась Сумеречная.

– Да, по словам некоего демона. Но я понятия не имею, говорит ли он правду.

– Очень хорошо, – после некоторых раздумий сказала вампирша, – мы пойдем искать альтернативу. Но мы вернемся, если не найдем её.

– Прекрасно, – кивнул юноша.

После того, как все вампиры отступили, Цянь Е спросил:

– Что для нас означает тот факт, что вампиры также могут использовать Колодец Созвездий?

Взгляд Тяньцин казался несколько неестественным:

– Империя слишком долго пользовалась колодцем, отчего и им захотелось откусить пирожка. Как может поглощение силы звезд быть таким легким делом? Я думаю, что они, потратив кучу усилий, в итоге сварганят что-нибудь посредственное.

Куанлань покачала головой:

– Не обязательно. Я хорошо рассмотрела их Жезл Туманной Крови, он очень похож на нашу Жемчужину Грома во многих аспектах. Внешний вид в этом отношении не имеет значения. Жемчужина родилась из пота и крови наших предков, и её скопировать очень не просто. У меня такое чувство, будто за всем этим стоит какая-то немалая история.

– Возможно, это как-то связано с вашей семьей Ли? – Тяньцин не сдерживалась в умозаключениях.

Куанлань криво усмехнулась:

– Возможно.

Сделки с темными расами осуществлялись уже многие сотни лет, и Империя как получала прибыль от таких сделок, так и несла убытки. По крайней мере, кому-то вроде Цянь Е было далеко до того, чтобы иметь право комментировать все достоинства и недостатки, правды и неправды этого дела. Увидев молчаливую Куанлань, юноша лишь покачал головой и не стал продолжать тему.

Куанлань сказала:

– Будет к лучшему, если они не смогут найти другой вход в колодец. По крайней мере, мы сможем увидеть, как они поглощают звездную энергию и как работает Жезл Туманной Крови. Возможно, мне удастся выяснить разницу между ним и Жемчужиной Грома.

Цянь Е кивнул и повел девушек обратно в лагерь на отдых. Все трое после битвы были не в том состоянии, чтобы спокойно штамповать изначальные кристаллы – оставшееся время от дня следует потратить на отдых.

\* \* \*

В зоне высокой гравитации по лесу сновал большой и красивый волк. Он то там, то сям останавливался, чтобы принюхаться и подтвердить направление, прежде чем умчаться вдаль.

В глубине леса стояла высокая молодая девушка. Её кожа была темной, а фигура изысканной, вся она излучала ауру весенней живости. На затылке у нее красовалась маленькая косичка, украшенная ракушками и орехами.

Она была одета в короткий кожаный костюм. Ноги у нее были гладкие и блестящие, а узкая талия поддерживала пышный бюст. Она была чрезвычайно привлекательна.

Она нервно огляделась, короткий охотничий кинжал в ее руке прыгал между пальцами. Вокруг нее было несколько туземцев, разбросанных по земле, и среди них была даже четырехрукая женщина. На соседних древних деревьях виднелись следы боя и даже остатки белого тумана.

Девушка совсем не пострадала и даже не устала – с этой группой дикарей ей, похоже, было весьма легко управиться.

Ей не пришлось долго ждать, прежде чем из леса выскочила молния. Большой волк появился перед ней, встряхивая золотой гривой и тормозя всеми ногами.

Молодая девушка выглядела счастливой. Она подбежала к гигантскому волку и сказала:

– Ты сбежал?

Гигантский волк покачал головой:

– Я лишь ненадолго ускользнул, и скоро мне придется вернуться.

– Почему? Разве ты уже не освободился? – удивленно спросила девушка.

– Нет! Эта девушка – дьявол во плоти! Никто в Великом Вихре не может сравниться с ней и её Великим Оружием. Ни ты, ни я не можем противостоять ей. Она уже запомнила мою ауру, и поэтому может найти меня, где бы я ни был. Если мы долго будем вместе, нас обязательно поймают, не успеем мы оглянуться.

Девушка была ошеломлена рассказом волка:

– Она настолько сильна?

– Да, настолько! – со всей серьёзностью ответил волк.

– Тогда что же нам делать? – девушка словно дух потеряла.

Гигантский волк нежно погладил её когтями по голове:

– Ты – надежда Верховьев Гор. Помнишь то место, о котором я тебе рассказывал? Иди и жди меня там, а я приду, как только смогу. Эти земли принадлежат к опасному региону. И пускай шестикратная сила тяжести для нас не опасна, местные звери и аборигены довольно страшны. Оставляя тебя здесь одну, я чувствую себя не в своей тарелке. И поэтому тебе следует уйти в том направлении.

Гигантский волк указал в направлении базового региона.

Девушка нерешительно кивнула:

– Но это ты – истинная надежда Верховьев Гор, а не я. Может, мне поменяться с тобой местами? Эта молодая девушка не кажется такой уж и злой. Возможно, она не убьёт меня.

– Не такая уж и злая? Разве ты не видела, как она убила этого шестирукого монстра, словно это какой-то пустяк? Она даже не пыталась заговорить с ним. Более того, она любит мех. Она любит коричневый цвет и ненавидит белый, это единственная причина, по которой со мной ещё не покончили.

– Коричневый мех? – девушка вздрогнула.

– Да! – тон гигантского волка стал ещё серьёзнее.

– Хорошо, тогда я буду ждать тебя на месте, – выдавила девушка: – Но по пути оставлю следы. Если тебе удастся уйти от неё раньше ожидаемого срока, не забудь найти меня.

Гигантский волк кивнул.

В этот момент где-то вдалеке раздался звонкий свист. Гигантский волк тут же занервничал:

– Таня, мне нужно вернуться. Иначе она захватит и тебя! Уже почти ночь, так что будь осторожна.

Молодая девушка Таня, тронутая прощанием волка, собиралась было уйти, но заколебалась. Она обняла гигантского волка, говоря:

– Ночи здесь на меня не влияют, но Уильям, ты должен беречь себя.

– Обязательно, – волк развернулся и одним прыжком исчез в глубине леса.

Девушка осталась стоять на месте, глядя туда, где исчез Уильям. Только когда легкий ночной холод коснулся её тела, она побежала к базовым землям.

Гигантский волк мелькнул по лесу, как молния, но вскоре резко остановился и посмотрел на землю. У его ног цвела лилия красного паука, но она исчезла прежде, чем успела завянуть. Волк знал, что он вошел в предупредительную зону. Уильям беспокойно тряхнул головой и побежал к пустынному участку леса.

В центре его, что теперь был покрыт полем цветов равноденствия, потрескивал костёр. Молодая девушка, похожая на эфемерный дух, смотрела на мерцающее пламя, погруженная в глубокую задумчивость.

Девушка почувствовала приближение гигантского волка и помахала ему.

Последний, казалось, немного опасался лилий красного паука на земле, но набрался смелости подойти к девушке и лечь рядом с ней. Сама того не замечая, она потянулась и схватила волка за золотистую гриву. Гигантский волк сузил глаза от явного удовольствия.

Девушка вздохнула:

– Кто бы мог подумать, что это место окажется таким большим. Слушай, как ты думаешь, мы найдем его?

– Гав!

– Эх, я и забыла, что ты не можешь разговаривать и вообще понимать, что я говорю, но и это хорошо. Эти слова и так никто не должен услышать. Мне придется убить любого, кто узнает о них.

Гигантский волк задрожал, как осенний лист на ветру.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 225 – Пьяная ночь**

С постепенным прибытием ночи жизненная сила мира постепенно замедляла свой ход. Не каждый эксперт мог справиться с жестокостью холодной ночи в этой области с шестикратной силой тяжести.

Гигантский волк спокойно лежал на земле, его пышный мех мягко распушился. На кончиках каждой пряди волос виднелось слабое свечение, что ореолом окутывало всю массивную фигуру. Это сияние было способно отсеять большинство эффектов холодной ночи, а то немногое, что проходило сквозь шкуру, казалось Уильяму освежающим ветром с Верховьев Гор.

Чжао Жоси продолжала смотреть на костер, погруженная в свои мысли. Пламя очага, казалось, рассеивало ночной холод, и поле колышущихся цветов равноденствия только придавало земле мистического оттенка.

Девушка испустила слабый вздох, словно не могла вынести боль и одиночество в своём сердце. Затем, взмахнув рукой, она схватила кувшин с вином.

Прищуренные глаза гигантского волка открылись в ясном беспокойстве – он не знал, стоит ли ему остановить девушку или нет. Именно это вино Жоси украла у туземцев, причем трофейных кувшинов на земле стояло немало.

Даже шестирукий генерал пал жертвой Лилии Красного Паука. Обычные замки аборигенов перед Жоси превращались в чистое месиво – каждый запредельный цветок забирал жизнь нового туземца. Очень немногим выжившим счастливчикам повезло убраться подальше и больше не возвращаться.

Пускай Уильям никогда не входил в Великий Вихрь до этого раза, оборотни, бывшие частью Вечной Ночи, обладали древним наследием. Потому его знания об этом мире и были столь глубоки – на опознание алкоголя из белых фруктов у него ушло всего несколько вдохов. Он поднял глаза, намереваясь остановить девушку, но быстро вспомнил недавно сказанные ею слова и ощутил, как по всему его телу пробежал холодок.

Под этой милой внешностью скрывалась чрезвычайно сообразительная и мстительная особа.

Пока он колебался, Чжао Жоси уже открыла глиняную банку и понюхала её:

– Как же оно ужасно пахнет!

Уильям кивнул, надеясь, что она немедленно выбросит кувшин. Однако Жоси, недолго погодя, налила две больших чаши.

Она взяла миску и вздохнула:

– Я много слышала о том, что вино может заставить людей забыть обо всех невзгодах. Я надеюсь, что я… что я смогу забыть его!

Она не дала Уильяму времени остановить её и сразу осушила сосуд. Затем она указала на другую чашу, говоря:

– Большой Пёсик, ты тоже со мной выпей!

На лице Уильяма застыл невыразимый ужас, но он не мог сказать девушке "нет". Всё, что оборотень он мог сделать, так это заставить себя начать пить.

Жоси наполнила ещё две чаши и прикончила одну сама. Уильям знал, что ему не убежать, и поэтому также допил свою долю.

После двух больших чаш вина маленькое личико Жоси покраснело, и она стала еще более оживленной:

– Как и ожидалось, пить довольно весело! Мне уже не так плохо.

Глаза Уильяма слегка покраснели, а грива взъерошилась, он беспокойно помахивал хвостом. Ему это вовсе не казалось забавным. Вино жгло его внутренности, как расплавленное железо – он хотел вызвать приступ рвоты, но никак не мог избавиться от содержимого желудка.

Оборотни от природы были устойчивы к алкоголю и наркотикам. В сравнении с людьми, у которых шла мгновенная реакция, действие вина из белых фруктов на них было весьма незначительным. К тому же, Уильям был гением Верховьев Гор. Он обладал выдающимися талантами и ещё большей устойчивостью к алкоголю. Несмотря на это, он чувствовал, что что-то не так с его телом, когда его созревающие мужские инстинкты начали пробуждаться.

Он втайне насторожился, понимая, что должен перестать пить. Однако, прежде чем он успел принять решение, перед ним появилась ещё одна чаша.

«Это точно последняя», – решил про себя Уильям, допивая третью чарку.

Теперь кувшин после выпитых шести чашек полностью опустел. Уильям только-только вздохнул с облегчением, когда Жоси взяла ещё один сосуд и сняла глиняную печать.

Сверкнув глазами, она откинула голову назад и вылила четвертую чашу себе в горло. Она указала на налитое Уильяму вино и улыбнулась:

– Давай, выпей водички!

Как мог Уильям согласиться?

В следующее мгновение, однако, маленькая рука схватила его за гриву и прижала к чаше!

Огненная жидкость хлынула ему в нос и рот, обжигая, как поток магмы – это было до невозможного больно, особенно для сверхчувствительного носа оборотня. Уильяму казалось, будто он вот-вот возьмет и утонет, и потому у него не было иного выбора, кроме как пить, чтобы избежать этой печальной участи.

Чжао Жоси ослабила хватку только тогда, когда миска опустела. Уильям лежал ничком на земле, откашливался и только спустя некоторое время смог отдышаться.

Не успел он прийти в себя, как перед ним появилась ещё одна полная чаша.

– Давай же, пей!

Уильям, наконец, смирился с реальностью и, опустив голову, начал пить. В этой эпохе выжить было совсем непросто, и работа на сердце выпадала совсем нелегкая.

– Пей воду!

– Ещё одну!

– Это последняя!

– Вот это действительно последняя. А, ч-что я там сказала? Совсем из головы вылетело.

– Хватит фигнёй страдать, пей!

– Да что плохого в чистой водичке?

– Вот это уже да, вот это уже хорошо.

Уильям потерял счет тому, сколько чаш он выпил. Всё, что он мог чувствовать, это то, что его сознание уплывало прочь, и небывалое чувство наполняло все его тело. Его сердце было переполнено героическим духом, словно целый континент мог послужить его зубам простой зубочисткой – что для него значила какая-то там вода?

Пустые кувшины из-под вина постепенно громоздились в небольшую гору. Глаза Жоси, все водянистые, висели на грани. Внезапно она разразилась неудержимыми слезами, что текли непрерывно несмотря на то, что девушка вытирала их.

Она так и продолжала рыдать во все горло.

Устав от плача, Жоси, наконец, откинулась на бок и провалилась в глубокий сон возле костра.

Уильям наблюдал за ней с озабоченным видом, но через некоторое время его беспокойство сменилось недоумением. Жоси крепко спала, и её жизненная сила не замедлялась и не кипела в горячке. Она походила на молодую, крепко спящую девушку, что просто не умеет пить.

Уильям не мог этого понять. Он выпил аналогичный объем вина, и его кровь кипела, несмотря на врожденную толерантность к алкоголю и вредным веществам. Жоси была всего лишь молодой девушкой без какой-либо изначальной силы – почему же на неё вино совсем не действовало?

Он беспокойно встал и покачал головой, но никак не мог подавить свои пламенные инстинкты. Он неосознанно сделал шаг в сторону Жоси, но тут же почувствовал пронзительную боль под ногами. Он посмотрел вниз и увидел, как лилия красного паука начинает увядать, а вместе с ней и часть шерсти на его передней лапе. Кожа под мехом тоже покрылась пятнами мертвенно-серого цвета.

Уильям тут же протрезвел и замер, осознав, что только что едва не отдался своим инстинктам. Раскачивающийся цветок стабилизировался и больше не увядал.

Уильям понял, что будь то холод холодной ночи или возбуждающее действие белого фруктового вина, всё было нейтрализовано Лилией Красного Паука. Мощь этого мира, возможно, и была неоправданно велика для обычных экспертов, но против Великого Оружия она оказалась бессильна.

До тех пор, пока этот клочок лилий красного паука остаётся цвести рядом с ней, никто не сможет и близко подойти к Чжао Жоси.

Успокоившись, Уильям сделал ещё один шаг назад. Он неохотно взглянул на девушку, но его глаза, налитые кровью, постепенно теряли ясность.

Уильям повернулся и вскоре исчез в глубине леса.

Под ночным небом Таня стояла у большого дерева, обхватив руками колени. Она использовала самый примитивный метод, чтобы противостоять холодной ночи. Её лицо при виде вышедшего из леса гигантского волка просветлело от радости:

– Уильям, ты…

Не успела она договорить, как гигантский волк вскочил и прижал ее к земле.

Таня ахнула от удивления, она пыталась остановить гигантского волка, рвущего на ней одежду:

– Нет, мы ещё не взрослые! Нет, не надо!

Затем она увидела глаза Уильяма:

– Т-ты пил это вино? Почему ты выпил так много?

Она вздохнула и, отбросив всякое сопротивление и развернувшись, обратилась в форму большого волка. Её коричневый мех был гладким, как шелк.

…

Прошла ночь, и вскоре наступил рассвет.

Чжао Жоси открыла глаза, но снова сузила их из-за пронзительного солнечного света. Она села, потянулась и вскоре почувствовала прилив сил. Никаких признаков похмелья у неё и в помине не было. Она огляделась вокруг, и её взгляд в конце концов остановился на пустых кувшинах, валяющихся рядом. Она яростно воскликнула:

– Как посмела собака украсть мое вино! Подожди у меня, я с тебя ещё всю шкуру сдеру, белый мех мне очень нравится!

Разум Уильяма сотрясся от шока.

Несколько минут спустя молодая девушка и гигантский волк снова отправились в путь. На этот раз с тела Уильяма свисали многочисленные предметы. В дополнение к куче винных кувшинов, там были также ветки, листья и цветы – всё это было частью коллекции Жоси на день.

Не успели они отойти далеко, как Жоси с убийственным видом повернулась к лесу.

– Я не могу вас отпугнуть даже после того, как прикончила шестирукого? Если вы так хотите умереть, я помогу вам! – холодно сказала она. Без малейшего движения с её стороны одна лилия красного паука внезапно увяла.

Из леса донесся визг, а следом и звук человека, уносящегося вдаль. Убийственное намерение Жоси разгорелось только сильнее. Она уже было собиралась напасть снова, когда почувствовала, что кто-то дергает её за край одежды. Посмотрев вниз, девушка увидела, что гигантский волк укусил её за платье и тянет за него.

Эта задержка позволила человеку в лесу сбежать. Глядя на гигантского волка, Жоси никак не могла заставить себя на него рассердиться:

– Ты слишком мягок, как ты вообще сумел прожить так долго? Ладно, не важно, просто следуй за мной, и будешь хорошо откормлен.

Уильям был ошеломлен. Он больше не хотел оставаться рядом с этой милой молодой девушкой, любившей белый мех. Осознав это, оборотень начал бояться её касаний.

Но сейчас они были внутри Великого Вихря, где Лилия Красного Паука была невообразимо могущественна. Уильям не смог бы избежать её демонических когтей, даже если бы был герцогом.

Всё, что он мог сделать, это опустить голову и продолжить ход со всеми навешанными украшениями.

Дорога впереди была длинной, и конца её не было видно.

\* \* \*

В другом месте внутри Великого Вихря только проснувшийся Сун Цзынин глубоко потянулся.

– Почему ты так рано встал? – раздался рядом с ним чарующий голос: – Ещё ведь холодно.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 226 – Встречаясь вновь**

Цзынин, продолжая одеваться, выдал легкий ответ:

– Холод ещё не отступил, но мы уже можем начать работать. Нет никаких оправданий тому, чтобы не стараться изо всех сил, особенно когда мы находимся в столь щедрых землях.

Прекрасная дама рядом с ним закатила глаза:

– Ты работаешь только днём? Я ни разу не видела, чтобы ты делал хоть что-нибудь как следует.

Цзынин улыбнулся:

– Этот юный мастер прибыл только недавно, и моё тело очень слабо. Я не могу вынести стольких тягот, как ты. Я мог не пережить эту ночь, если бы сделал это ещё раз, и всё же я хотел насладиться твоей любовью немного дольше.

Леди улыбнулась и обняла Цзынина сзади:

– Ты действительно умеешь говорить! Но ты и вправду только прибыл сюда и не можешь вынести здешней среды. Эх!

Седьмой Сун погладил её по лицу:

– Почему ты вздыхаешь?

– Мне вдруг захотелось не расставаться с тобой, но я также не хочу держать тебя здесь и заставлять страдать, как ранее.

Юноша к этому моменту уже был одет, но он сел рядом с ней и сказал с улыбкой:

– Расскажи мне о себе побольше, если хочешь.

Леди была поражена, словно и не представляла себе, насколько Цзынин может быть заботлив. Она отвела влажные глаза и снова вздохнула:

– Всё то же самое. Меня отправили в Великий Вихрь лет десять назад. Вскоре после моего прибытия меня выбрали в разведотряд и отправили исследовать центральную область. В тот раз нам крупно не повезло: мы попали в руки этих людей почти сразу после того, как вступили на те земли.

– Вся группа была уничтожена?

– Да. Нас было восемь человек, никто не сумел сбежать.

Цзынин сказал:

– Никто не сбежал, это странно. Только не говори мне…

Дама заскрежетала зубами:

– Это был, конечно же, план, составленный и исполненный предыдущими имперскими пленниками аборигенов. Иначе откуда бы им знать наши методы атак и побега? Половина нас пала в первой вражеской атаке.

Цзынин, казалось, не был удивлен сказанным:

– Тогда те люди?..

Глаза женщины вспыхнули гневом:

– Я вытерпела три года пыток, пока происходили перемены, и всё для того, чтобы жить и становиться сильнее. За эти три года мои силы намного превысили возможности тех людей, и поэтому я попросила своего начальника назначить их под мое командование. Я взяла их с собой на первую охоту и повесила на дерево, оставив кричать в страхе целых три дня, прежде чем дала им умереть! Но даже с этим я смогла отплатить лишь малой толикой всех своих страданий и унижений!

Цзынин после некоторого молчания сказал:

– Ты сказала о переменах, каких именно?

Женщина ответила вопросом:

– Моя ненависть напугала тебя?

Цзынин похлопал её по плечу:

– Увидев твое нынешнее "я", можно предположить, через что тебе прошлось пройти. Всякая сила имеет свою цену, и твоя, похоже, оказалась очень немалой.

Девушка кивнула:

– Чтобы сохранить память и рассудок, я тайно колола себя по ночам, используя боль, чтобы получить хоть каплю ясности рассудка – ко мне возвращались мысли о своём прошлом, о своей расе и себе самой. Тем не менее, сейчас я уже больше не могу вспомнить свое собственное имя и помню только лишь фрагменты своего прошлого.

– Но ты всё ещё не забыла о вражде?

– Нет.

– Похоже, они действительно заслуживали смерти.

– Я никогда этого не понимала. Мы все принадлежим к человеческой расе. Почему они обошлись с нами так безжалостно? Они ещё хуже этих четырехруких!

– Чтобы доказать свою преданность? – предположил седьмой юный мастер.

Женщина выругалась:

– К чертям эту преданность! Наши тела в этом мире постепенно трансформируются, отдаляясь от людей. Мы даже не можем больше прожить без вина, производимого четырехрукими, и потому они не боятся нашего предательства. Единственная судьба, которая ждет в таком случае беглецов – это смерть!

Цзынин на некоторое время задумался и сказал:

– Значит, вот как. Как я знаю, изменённых людей весьма много, но я не могу припомнить, чтобы Империя когда-либо посылала столько квот в Великий Вихрь. Что происходит?

Леди вздохнула:

– Те люди, которых ты видел, не из Империи, а потомки трансформированных людей вроде нас. Но дело не только в туземцах. Также возможно, что они являются потомками других людей или даже темных рас.

– У тебя могут быть потомки? – удивился юноша.

– Конечно, в этом проклятом месте возможно всё.

Цзынин и вправду был поражен. Давно было доказано, что у людей и некоторых рас в принципе не может быть потомства, например при спаривании с арахнидами. Кроме того, с теми же демонами потомство будет оставить безумно трудно.

Однако в этом мире всё, казалось бы, существовало ради продолжения рода. Каков бы ни был велик разрыв в интеллекте и строении меж расами, они могли породить потомство. Вопрос только, как эти дети будут выглядеть.

Седьмой Сун нахмурился:

– Даже так цифры кажутся немного высокими.

– Дети начинают расти сразу после рождения и взрослеют лет через пять. Затем они могут начать производить следующее поколение, как только достигают половозрелости.

– Так быстро?

Женщина кивнула.

– Если это так, то почему Великий Вихрь не переполнен такими изменёнными людьми?

– Они чрезвычайно слабы, их главная судьба – быть кем-либо убитыми. Они никогда не смогут победить четырехрукого воина, даже если соберутся в группу. Всякий раз, когда они выходят на охоту, то теряют несколько человек, иначе просто не получат результата.

Цзынин беспокойно хмурился. Возможно, в глубинах этого мира скрывалась какая-то великая тайна.

Женщина взглянула на небо и покраснела, стоило её руке пробежать по телу юноши. Тот криво усмехнулся:

– Я больше не смогу.

Женщина протянула ему кувшин:

– Ещё есть вино. Выпей, и у тебя появятся силы.

Цзынин не стал сразу брать предложенное:

– Но что ты будешь делать, если я возьму его?

– Пойду поохочусь и добуду ещё.

Цзынин мягко, но решительно отодвинул вино:

– Нет, я не позволю тебе рисковать своей жизнью ради меня.

– Моя жизнь ничего не стоит. Если бы я не встретила тебя, то через какое-то время полностью забыла бы прошлое.

Юноша сказал:

– Как насчет такого? Меня очень интересует оружие, которым вы пользуетесь. Не могла бы ты помочь мне раздобыть несколько хороших образцов?

Женщина вскочила на ноги:

– Это будет несложно. Я вернусь в замок и вызову на бой пару трусов. Может, они и не очень хороши в сражении, но умеют делать неплохое оружие. Просто подожди здесь, я очень скоро вернусь!

Седьмой юный мастер слегка кивнул.

Дама подпрыгнула наперекор сильной гравитации и с одолженной от ветвей силой поскакала вперёд. Это был воистину мощный скачок.

Вскоре она вернулась с раной на лице, но лагерь был уже пуст.

Ошеломленная, она уронила принесённое оружие на землю. Внезапно она заметила на земле маленький кувшин с вином, которого раньше не видела. Она открыла сосуд и почувствовала, как волна аромата хлынула ей в лицо.

Это Цзынин оставил ей подарок.

\* \* \*

Колодец Созвездий вновь оживился – группы Цянь Е и Эдварда снова стояли по обе стороны друг от друга.

Сумеречная указала на колодец:

– Мы нашли другой вход, но он не так хорош, как этот. Так что мы хотим воспользоваться этим спуском.

Цянь Е был весьма прямолинеен в своих намерениях:

– Хорошо, – он сделал небольшую паузу: – Но осмелитесь ли вы?

Лица Сумеречной и Эдварда помрачнели в ответ на нескрытые намерения в риторическом вопросе юноши.

Среди экспертов вампиров все, кроме Сумеречной и Эдварда, были ранены. Один из них был даже немного сильнее вампирши, но так и не смог оправиться после боя с Тяньцин.

Если Сумеречная войдет в колодец, Цянь Е легко прорвется сквозь группу, и тогда имперская троица окружит Эдварда. Будет ещё хуже, если Святой Сын опустится в колодец – в таком случае Цянь Е, самое вероятное, лично избавится от всех сил вампиров и перекроет выход из бездны, обрекая Эдварда на смерть внутри.

Независимо от сценария, ситуация для вампиров станет крайне плачевной, если они столкнутся с Цянь Е. Не говоря уже о серьёзных потерях, их мечты об изначальной крови останутся только мечтами, если тот, кто спустится в колодец, там и погибнет.

Все, что они могли сделать, это надеяться, что Цянь Е сдержит свое слово, но возлагать все свои надежды исключительно на врага никогда не было мудрым курсом действий, ни между человеческими кланами, ни между темными расами.

Лицо Эдварда становилось все более пепельным. Чисто в корне, их дилемма вампиров была порождена слабостью их стороны. Он просто не мог понять, почему он не мог подавить Цянь Е, хотя он обладал энергией крови с долей ауры великого темного монарха. Что же касается шансов того, что Святой Сын действительно имел более низкое положение в Реке Крови, чем Цянь Е, то он никогда о таком даже не задумывался.

Понимая, что вампиры стоят в нерешительности, Цянь Е с улыбкой продолжил:

– Мы дали вам колодец, разве вы не войдёте?

Теперь, когда Колодец Созвездий был на расстоянии вытянутой руки, лик Эдварда стал ещё более мрачным. Цянь Е открыл путь, да, но как вампиры могли спуститься вниз? Обещание обещанием, а жизнь Святого Сына важнее.

Среди возникшего тупика внезапно раздался голос:

– О? Вампиры могут использовать Колодец Созвездий?

Эдвард оглянулся:

– Анвен!

Демон вел себя очень беззаботно и расслабленно:

– Я, вероятно, один из тех, кого ты больше всего не хочешь видеть.

Эдвард фыркнул в молчаливом согласии. Он завел руку за спину, жестом приказывая Сумеречной двигаться. Последняя осмотрела поле боя, её взгляд немного задержался на Цянь Е – вампирша уже намеревалась отступить. Сделка с человеческой расой ещё была возможна, но доверять демонам они не могли вообще ни при каких обстоятельствах.

Сумеречная только сделала шаг, как ледяное намерение охватило всё её тело, наполняя первобытным страхом даже к собственным вздохам.

Она обернулась и поняла, что в какой-то момент позади неё появилась Бай Кунчжао. Большие глаза этой девушки метались по жизненно важным органам вампирши. Куда бы ни попадал взгляд девушки, Сумеречная чувствовала себя так, словно её кололи иголками, будто её защиты и вовсе не существовало.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 227 – Запутанная ситуация**

Ситуация стала ещё сложнее. Вампиры и демоны были далеко не дружными расами, и вражда между ними, вероятно, была даже больше, чем их ненависть к людям. Особенно это было справедливо в отношениях между отдельными представителями рас и кланов. Цянь Е сделал пару шагов в сторону, и решил не вмешиваться и просто посмотреть, как развернется эта партия.

С самого появления Анвена на лице Эдварда застыла недовольная гримаса. Пурпурная энергия крови запылала в глазах Святого Сына, стоило ему сказать:

– Ты пытаешься добавить ненависти между нашими кланами?

Анвен расхохотался:

– Я ненавижу вампиров, но не всегда ищу возможности убить их. И против сотрудничества, если условия подходящие, я ничего не имею. Естественно, такое событие весьма случайно и зависит от обстановки дел.

Тут вмешалась Сумеречная:

– Чего ты хочешь?

– Всё просто: мне крайне интересно узнать, как вы, вампиры, собираетесь использовать Колодец Созвездий. Мне нужны три ваших Жезла Туманной Крови.

– Три?! – взгляд Эдварда наполнило убийственное намерение.

Сумеречная спокойно спросила:

– Это не исключено, но, Ваше Превосходительство Анвен, вы просто намерены забрать их и уйти?

– А что ещё?

– Нет необходимости в дальнейших рассуждениях, если это степень вашей искренности, – тон вампирши был твердым. Однако стоило ей произнести эти слова, как колющая боль в спине несколько усилилась. Она озадаченно оглянулась на Бай Кунчжао.

– Тогда я возьму два и дам вам некоторую компенсацию.

Сумеречная и Эдвард обменялись взглядами:

– Тогда всё в порядке. Что касается компенсации…

Цянь Е нахмурился – будет не очень приятно, если это сборище придёт к соглашению. Его группа сразу окажется в невыгодном положении.

Эдвард указал на Цянь Е:

– Компенсация проста: объединись со мной и помоги мне уничтожить этих людей!

Цянь Е поднял брови и холодно посмотрел на Эдварда с Анвеном. Он сделал шаг в сторону и, после нескольких изменений в позиции, достиг немного более выгодной точки, где три силы образовали треугольник, а Куанлань и Тяньцин были отделены от толпы.

Эдвард холодно улыбнулся:

– Ты не убегаешь? Ты действительно хочешь драться с нами?

Анвен промолчал. Он просто взглянул на Цянь Е, потирая подбородок – видимо, обдумывал, как стоит ответить.

Цянь Е окинул взором всех вампиров, а затем посмотрел на Анвена и Бай Кунчжао, слегка нахмурившись и сделав акцент на последней. В битве эта девушка была самой значимой переменной, ибо мысли её всегда оказывались непредсказуемы и нечитаемы. Возможно, она никогда ни о чем и не думала, а действовала только лишь на инстинктах. Независимо от ситуации, игнорирование её непременно приведет к смертельной катастрофе.

Цянь Е оглянулся на спутниц:

– Вы, обе, уходите первыми.

– А как же ты?

– Я останусь поиграть с ними.

Куанлань хотела было что-то сказать, но Тяньцин оттащила её.

Некоторые графы-вампиры хотели обойти треугольник со стороны и погнаться за девушками, но Цянь Е, холодно фыркнув, сказал:

– Кто смеет пройти мимо меня?

Вампиры остановились. Они очень ясно представляли себе боевую мощь Цянь Е и то, что им не сравниться с тем, кто имеет силы оттеснить Эдварда. Если кто-то посильнее не предпримет за них действия, эти шестерки мгновенно станут гарниром для хищника.

Эдвард сделал шаг вперед:

– Я осмелюсь спросить: что ты намереваешься делать?

Обе девушки уже ушли, и для Цянь Е это стало облегчением:

– Ничего особенного. Просто посмотрю, кто осмелится войти в Колодец Созвездий, пока я рядом. Святой Сын, тебе лучше молиться о удаче и быть бдительным, даже не думай о сне. Иначе рано или поздно окажешься подстрелен, как воробей.

Лицо Эдварда было мрачным как вода в мутном озере. Даже если бы он и Анвен смогли отказаться от своей вражды и начали сотрудничать, ничего более победы над Цянь Е это не даст. Другое дело, смогут ли они вообще убить его – в будущем обиженный враг может принести немало проблем. С Анвеном, стоящим у входа в колодец, и Цянь Е, ожидавшим удобного случая для атаки, Святой Сын особо не торопился спускаться вниз.

Юный лорд демонов спокойно наблюдал за происходящим, словно всё это не имело к нему ни малейшего отношения.

Объявив о своем намерении, Цянь Е закрыл глаза и начал пополнять силы, готовясь в любой момент противостоять оппонентам. Ситуация сразу же зашла в тупик.

В это мгновение едва различимый взгляд скользнул по полю боя. У всех главных экспертов вокруг колодца было острейшее восприятие, и естественно, они заметили эту перемену и посмотрели в сторону её источника – пришедший, казалось бы, не ожидал столь большого скопления народа, отчего его позиция раскрылась в результате небрежности.

Явившийся показался из своего укрытия и покинул границу леса. Он остановился недалеко от толпы, но не стал подходить ближе.

– Иден, – окинул его мрачным взглядом Цянь Е. Не было никаких сомнений, что к драке присоединился могущественный враг и что скорее всего на него также понадобится Выстрел Начала.

На лице Идена отразилось множество эмоций, стоило ему заметить Цянь Е, но трудно было сказать, радость это была или ненависть. Однако лицо демона померкло в тот момент, когда взгляд его, полный убийственного намерения, пал на вампиров, что явно указывало на его отношение.

Отношение Эдварда также отразилось на его лице – Иден из Мрачной Бездны взрослел слишком быстро. Эта безымянная, крохотная пешка из прошлого превратилась в эксперта, что мог угрожать даже Святому Сыну. С одним только Анвеном равновесие сил едва держалось на ниточке, но с Иденом всё поменялось. Единственным стабилизирующим ситуацию фактором оставался Цянь Е.

При мысли об этом Эдвард пожалел, что объявил о своей враждебности так рано. Но как можно было спуститься с уже разъяренного тигра?

Цянь Е молчал, потому что уже четко высказал свою позицию. С ним, слоняющимся по округе, никто не посмеет спокойно воспользоваться Колодцем Созвездий.

– Ваше Превосходительство Анвен, наша сделка все еще в силе? – вдруг спросила Сумеречная.

Юный лорд демонов с улыбкой ответил:

– Конечно, почему нет? Но что бы ни делал Иден, это не мое дело. Я тоже не могу его контролировать.

Затем Сумеречная повернулись к Идену:

– А ты собираешься пойти против Совета Вечной Ночи и встать на сторону людей?

Тот усмехнулся:

– Ты прекрасно знаешь, что подобные провокации не имеют никакого смысла. Но я не против поработать с людьми, чтобы сначала ото всех вас избавиться. Никто не скажет ни слова о моих методах, если все свидетели превратятся в трупы.

Сумеречная не находила слов. Она не ожидала, что Иден будет настолько решителен в своей позиции и не оставит другой стороне места для маневра. Вампирша славилась своим красноречием и обычно всегда находила точки взаимодействия даже в самых сложных разговорах, но против кого-то вроде Идена её навыки почти не действовали.

Она заставила себя улыбнуться и посмотрела на Анвена. Тот лишь пожал плечами:

– Не смотри на меня, у меня нет над ним власти.

Эдвард почувствовал, что задыхается. Отношение Анвена Святой Сын ещё проигнорировать мог и он достаточно много раз сражался с Цянь Е, чтобы знать о его силе, но сейчас даже этот Иден едва ли не игнорировал его. Учитывая все обстоятельства, сейчас было не самое лучшее время для атаки. Единственный способ избежать этой пороховой бочки – уйти. Было неясно, смогут ли люди надолго задержаться у Колодца Созвездий.

Святой Сын, фыркнув, махнул рукавом и уже собрался уходить.

Анвен не стал его останавливать, но вдогонку сказал:

– Оставь один из своих жезлов, я хочу его изучить.

– Думаешь, я тебе его отдам? – яростно прошипел Эдвард.

Анвен взглянул на Идена:

– Мне понадобится твоя помощь.

– Разумеется, – тут же согласился демон.

После всех поворотов роль Цянь Е в происходящем стала несколько однобокой. Юноша лишь наблюдал за происходящим холодными глазами, ожидая, что произойдет в следующий момент.

Эдвард холодно рассмеялся, достал кристалл цвета крови и разбил его щелчком пальца. Звуковые волны, неслышимые для обычных людей, распространились по округе, и очень скоро позади Святого Сына появились три маркиза-вампира.

Они были не так сильны, как Иден, но разница между ними была минимальной. Всех троих вместе было достаточно, чтобы заставить демона бежать. Это был скрытый козырь Эдварда, и обычно он бы не стал его раскрывать, но сегодняшний день подарил ему слишком много поводов для смущения. Даже такой бесполезный тип, как Иден, осмелился ступать ему на голову!

Высшая боевая единица вампирской расы среди молодого поколения, возможно, и уступала в этом плане демонам, но они обладали более способными бойцами. В конце концов, общая численность демонов была крайне мала.

Теперь баланс сил был восстановлен, и вампиры стали даже немного сильнее.

Но этот тупик продлился не очень-то и долго.

Слабый гул эхом разнесся по лесу, словно что-то приближалось к группе быстрым шагом. Скорость его была настолько велика, что удивились даже вампиры с демонами – они понимали, что так резко по лесу бежать точно не смогут. Навыки маскировки новоприбывшего казались слабыми, но его шокирующая скорость могла легко компенсировать этот недостаток.

В мгновение ока из леса вылетела массивная тень и устремилась к Колодцу Созвездий.

Это был огромный арахнид, с кожей темной, как ночь, и золотистыми кончиками лап, которые окутывались таинственным черным сиянием, когда он мчался словно ветер. Можно было даже сказать, что один только внешний вид делал этого арахнида необыкновенным.

Как только он появился, Эдвард, Иден и Анвен дружно крикнули:

– Бэзил!

Только тогда арахнид посмотрел вниз и, к своей тревоге, заметил собравшуюся на земле группу. Только вот двигался он настолько быстро, что в следующее мгновение уже летел над толпой. Пролететь над ними – жизненные органы наряду с брюшком выставлять. Неясно ещё было, нападет ли из них кто или нет.

Конечности Бэзила слегка раскачивались, испуская лучи золотого сияния, что сплетались в золотую паутину. Арахнид ступил на эту воздушную сеть и на удивление смог остановиться, а затем отскочил назад к границе леса.

Цянь Е сосредоточился на ногах Бэзила. На кончике этих похожих на лезвия конечностей виднелись едва различимые золотые нити.

Ход с плетением сети и использованием её для полета назад был воистину выдающейся демонстрацией навыков воздушного пилотажа. Похоже, иметь дело с этим парнем будет очень непросто. Даже если победить и удастся, заставить сложить лапы – скорее всего нет.

Массивное тело Бэзила оставалось парить в метре от земли. Он изучал всех одного за другим, и его лицо становилось все недовольнее. Фигуры перед ним все были элитой темных рас, и никого из них нельзя было провоцировать.

– Бэзил, как ты здесь очутился? Разве ты не только что закончил линьку?

Арахнид громко рассмеялся:

– Я весьма быстро пришел в себя, а потому решил посмотреть, не смогу ли я встретиться с вами, ребята. Ха-ха!

Иден слегка нахмурился, а Анвен с улыбкой сказал:

– На этот раз арахниды оказались несколько слабы, но с тобой во главе они смогут добраться до многих мест этого мира. Но почему ты пришел именно сюда?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 228 – Явление Демонессы**

Эдвард и Анвен тоже ждали ответа. Бэзил, должно быть, вошел в проход только после того, как все остальные прошли внутрь. И, судя по прошедшему времени, его прибытию к Колодцу Созвездий предшествовала острая причина.

Бэзил прищурился:

– Почему вы все здесь?

В этот момент здесь собрались силы людей, вампиров, демонов и арахнидов. Помимо относительно ясных намерений имперской группы, все остальные планировали что-то своё, тайное.

Заметив что-то, Цянь Е смерил Бэзила взглядом с головы до ног. Арахнид ответил ему свирепым взором, но юноша не обратил на него особого внимания и продолжил разглядывать цель интереса во всех подробностях. Крупная фигура Бэзила отчетливо отразилась в глазах Цянь Е.

По какой-то причине под взглядом этого юноши арахнид чувствовал себя необъяснимо неловко. Тот, казалось, проникал до самых внутренностей и тянулся к самым потаенным секретам.

Бэзил вздрогнул от этой мысли, в попытке остановить осмотр он поспешно накрыл своё массивное тело слабым слоем света. Высокомерное выражение на его лице исчезло, сменившись глубоким чувством тревоги. Он сделал два шага в сторону, чтобы между ним и Цянь Е присутствовало некоторое расстояние.

Последний не собирался проявлять беспечность из-за проявленной Бэзилом слабости. Сила, которую этот арахнид проявил во время своего прибытия и последующего отступления, намного превышала возможности его сверстников. Судя по реакции Идена и Анвена, этот Бэзил, вероятно, был выделяющейся фигурой даже в рядах гениев – такого оппонента недооценивать было нельзя.

Только что Цянь Е использовал Око Контроля, чтобы проверить силу и реакцию Бэзила, каждый раз увеличивая давление на ничтожную величину. После такой проверки юноше стали по большей части известны его возможности – этот враг также требовал Выстрела Начала.

Эдвард махнул Бэзилу, говоря:

– Брат Бэзил, почему бы тебе не присоединиться к нам?

Арахнид на мгновение заколебался. Затем он взглянул на Идена и Анвена, прежде чем подойти к Эдварду. Его большое тело двигалось с такой скоростью, что в результате несколько вампиров оказались опрокинуты.

Бэзил громко рассмеялся:

– Извините, я только недавно отлинял, так что до сих пор плохо контролирую свою силу.

Лицо Эдварда в ответ слегка скривилось – такое оправдание на их уровне просто не работало. Арахнид определённо воспользовался ситуацией, чтобы утвердить собственную мощь, но сейчас было не время придавать этому слишком большого значения.

Анвен был несколько удивлен таким развитием событий:

– Когда пауки успели так сдружиться с вампирами?

Арахниды поддерживали оборотней в их борьбе с вампирами, надеясь ослабить последних в процессе. Было бы уже замечательно, не начни обе стороны сражаться прямо на месте встречи. Они ни за что бы не встали бы так близко, плечо к плечу.

Анвен и Иден обменялись многозначительными взглядами. С объединением сил Бэзила и Эдварда, а также с учетом сил группы вампиров, демоны оказывались в невыгодном положении. У двоицы не было никаких сверхважных дел в Колодце Созвездий. Иден вообще мимо проходил, а Анвен пришел из-за изначального кристалла Бай Кунчжао. Вампиры и арахнид, с другой стороны, с решимостью намеревались занять это место. Возможно, Жезл Туманной Крови был не так прост, как могло показаться… но зачем тут арахнид?

Анвен усмехнулся:

– Ваше Превосходительство Бэзил, зачем вы здесь? Давайте послушаем вас и посмотрим, есть ли у нас место для переговоров.

Бэзил громко рассмеялся:

– Я просто на прогулку вышел!

– Думаешь, мы тебе вот так расскажем? – мрачно проговорил Эдвард: – Просто забудь об этом и уходи.

Иден повернулся к Цянь Е с холодной улыбкой:

– Не интересует совместная деятельность? Давай сначала избавимся от этих ублюдков.

Даже сам Цянь Е не ожидал такого предложения. Он тут же поддался искушению и хотел было немедленно согласиться.

На лицах Эдварда и Бэзила застыло недоверие. Арахнид указал на Идена, говоря:

– Ты пытаешься предать Совет Вечной Ночи?

– Нет, я просто хочу убить этих вампиров. Это не будет иметь к тебе никакого отношения, особенно если ты просто постоишь в сторонке, – Иден обнажил меч.

Бэзил почесал в затылке и неловко посмотрел на Святого Сына:

– Я уже пообещал Эдварду, так что, наверное, не смогу просто так выйти.

Иден кивнул:

– Тогда приготовься к бою.

Анвен был в растерянности:

– Подожди, Иден, ты действительно собираешься драться?

Иден сказал, не отрывая взгляда от соперников:

– Можно ли оправдать лицезрение вампиров без их убийства?

Анвен чувствовал, что эта логика в чем-то ошибочна, но никак не мог понять, в чем именно. Он также ненавидел вампиров, но не до такой степени, чтобы игнорировать всё остальное. Технически говоря, разве у Цянь Е тоже не было вампирской родословной? Его можно было считать полувампиром, по каким меркам ни смотри. Почему тогда Иден не беспокоится о нем?

Эдвард не собирался продолжать разговор. Он молча выхватил меч и приготовился к бою. Все эксперты с вампирской стороны выстроились в боевом порядке. Пожав плечами, Бэзил также занял свою позицию.

С первой искрой боя Цянь Е достал Восточный Пик. Какова бы ни была ситуация, убрать пару вражеских экспертов из виду – хорошее дело.

В этот момент на толпу нахлынуло неописуемое чувство. Оно медленно спускалось сверху, как гигантская сеть, окутывая тех, кто оказывался в его зоне действия. Все невольно вздрогнули, словно от предчувствия неведомой опасности. Даже Цянь Е не стал этому исключением.

Присутствующие в тревоге осматривались по сторонам, а Анвен и Иден удивленно переглядывались.

Небо слегка потемнело, словно тонкая марля перекрыла солнечный свет, отчего день стал мрачнее. В этой муслиновой пелене виднелась едва различимая фигура, которую никто никак не мог разглядеть. Даже Цянь Е, обладавший Оком Правды, не мог различить эту иллюзорную проекцию.

Однако эта аура глубоко врезалась в сердце юноши.

Это был величайший враг его жизни, Демонесса.

Фигура Цянь Е замерцала и появилась в нескольких метрах от старой позиции. Несколько похожих на марлю теней бесшумно пронеслись по его предыдущему местоположению. Эти тени не имели ощутимой массы, но в момент соприкосновения с землёй они проявили всю свою ужасающую остроту, оставив за собой несколько зеркально гладких борозд. Если бы не его быстрое отступление, Цянь Е, возможно, уже потерял бы руку или ногу, если не голову.

Выражение лиц у всех резко изменились. Эта безжалостная теневая атака пришла без малейшего предупреждения. Любой другой почти не имел шансов избежать этого бедствия, не имея, казалось бы, дара предвидения, как у Цянь Е.

Слава Демонессы гремела по всей Вечной Ночи, и большинство гениев при упоминании этого имени чувствовали глубокую тень в своих сердцах. Если не считать Анвена, Демонесса никогда не входила в список их соперников, да и причин этому не было. Также, как и сравнивать себя с Чжан Боцянем, это было бессмысленно. Даже Линь Ситан был немного ниже по сравнению с Принцем Зеленое Солнце.

Избежав атаки, Цянь Е так и стоял ровно на месте, с мечом в руке и взглядом, направленным на далекое небо.

Далекий голос эхом отозвался в воздухе:

– Ты весьма быстро прогрессируешь.

– Спасибо за похвалу, – серьезно ответил Цянь Е. Комплимент от Демонессы, возможно, имел даже большую ценность, чем императорская медаль.

Начали звучать и другие реакции:

– Ваше Высочество, вы тоже пришли, – произнес Иден, обращаясь к воздуху с полным уважения церемониальным приветствием.

Анвен криво усмехнулся:

– Тебе действительно нужно стоять так высоко?

– Это вполне соответствует нашим положениям.

Анвен беспомощно покачал головой:

– Не то чтобы я хотел получить должность юного лорда, мудрить тут не к чему.

Демонесса холодно фыркнула, не скрывая презрения в своём тоне.

Анвен замолк и стал ожидать продолжения её слов.

В этот момент силуэт фигуры стал более четким. Её изящная тень теперь была видна невооруженным глазом, но внешность оставалась скрыта туманной пеленой. Она медленно спустилась и остановилась метрах в ста от земли:

– Эдвард, Бэзил, расскажите же нам, в чем заключается ваш маленький секрет.

Арахнид с вампиром на мгновение опешили и растерялись. Они и представить себе не могли, что Демонесса придет в Великий Вихрь. С ней у демонов будет подавляющее преимущество. Даже если они объединят силы, то не будут сопернику ровней. Однако их имя будет полностью уничтожено, если они окажутся так однобоко подавлены.

Демонесса, казалось, видела их мысли насквозь:

– Ваши расы получили от людей способы укрепить себя, используя силу звезд. Вот почему вы бежали сюда тайно, надеясь поглотить энергии здесь. Разве я не права?

Эдвард был достаточно спокоен, но Бэзил удивленно спросил:

– Как ты узнала?

– Хм, как Её Высочество могла не знать о таком важном деле?

Арахнид сразу замолк. С другой стороны, Эдварду оставалось только гадать, о каком высочестве говорит Демонесса.

– Отдай их всех и раздели между тремя расами. Что касается меня самой, я помогу вам произвести по капле изначальной крови для каждого.

Эдвард и Бэзил обменялись взглядами, а затем кивнули после недолгого раздумья. Процесс формирования изначальной крови из поглощенной звездной силы зависел от создателя. Демонесса была намного могущественнее всех присутствующих, а, следовательно, её продукт окажется наиболее качественным.

Значит, на самом деле они не проигрывали. Даже окажись сформированная Демонессой изначальная кровь пригодной только для самих демонов, её потом можно будет им же и продать за выгодную цену.

Теперь, когда три расы пришли к соглашению, все взгляды устремились на Цянь Е.

– Вы пока начинайте конденсировать изначальную кровь, а я пойду разберусь с помехой, – с этими словами фигура Демонессы поплыла к Цянь Е.

Иден слегка нахмурился, но ничего не сказал.

Эдвард махнул рукой, говоря:

– Сумеречная, оставайся здесь. Все остальные, оцепите район!

Вампиры рассредоточились во всех направлениях и заняли важные позиции вокруг Колодца Созвездий. Эдвард достал коробку и открыл её, обнажив аккуратный ряд из более чем десяти шестиугольных Жезлов Туманной Крови. Бэзил также достал коробку с дюжиной белых яйцеобразных объектов.

Глаза Эдварда расширились:

– Ты принёс так много? Только лишь для себя?

– Арахниды всегда были полны жизненных сил, одного меня более чем достаточно.

Эдвард замолк. Он передал Анвену несколько алых кристаллов и объяснил, как ими пользоваться. Бэзил также выбрал несколько белых яиц и передал их Идену.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 229 – Конфликт у колодца**

Цянь Е, не совершая ни малейших движений, смотрел на приближающуюся Демонессу. Безразличие юноши удивило её:

– Почему ты не убегаешь?

– Если я сбегу, разве я не отдам Колодец Созвездий просто так?

– Идиот, – лик Демонессы был скрыт за завесой черного тумана. Бесчисленные струйки дыма появились вокруг Цянь Е, рассекая его с несравненной остротой.

Юноша прорезал туман Восточным Пиком, но темные облака снова собрались и поплыли к нему.

Цянь Е поднял брови. Пламя цвета алого золота вспыхнуло на лезвии и рассекло воздух в четырех разных направлениях!

Пламя Рассвета Венеры яростно вспыхнуло, стоило ему соприкоснуться с невидимыми клинками Демонессы. Бушующий огонь поглотил редкий туман, обращая все демонические клинки в ничто.

Цянь Е сделал шаг назад, оставив десяток метров между собой и Демонессой. Последняя не погналась за ним – она взмахом руки собрала то, что осталось от незримых клинков, взгляд её был более чем серьёзен. Юноша пристально смотрел на пламя, окружавшее Восточный Пик, что-то прикидывая в своём уме.

Противостояние между изначальным пламенем и незримыми демоническими клинками было, по сути, лобовым столкновением между Рассветом и Вечной Ночью. Никаких фокусов, только соревнование количества и качества. Обе стороны подсчитывали свои расходы из состоявшего обмена, экстраполируя полученную информацию для оценки силы противника.

Несколько мгновений спустя Цянь Е осторожно поднял голову. Черный туман вокруг Демонессы также заколыхался – явный признак того, что она не была спокойна.

Обе стороны в действительности исчерпали примерно одинаковую сумму сил в этом обмене!

С того самого дня, как он успешно культивировал Рассвет Венеры, Цянь Е никогда не сталкивался с врагом, сравнимым с ним по качеству изначальной силы, будь то в Вечной Ночи или в Империи. У юноши не было возможностей обменяться ударами с лучшими экспертами старшего поколения, так что их можно было временно исключить. Среди молодого поколения, однако, даже Фиолетовая Ци Западного Полюса, используемая Чжао Цзюньду, была все ещё в одном шаге от совершенства. Раннее продвижение Четвёртого Чжао в ранге изначальной силы всё ещё вызывало некоторые сожаления.

Однако Дом Чжао обладал тайными методами очищения изначальной силы при прорыве на ранг божественного воителя, так что у четвертого юного мастера были все шансы пересечь разрыв и достичь совершенства.

На стороне Вечной Ночи и Иден, и Эдвард были на уровень ниже изначальной силы Цянь Е. Пурпурная энергия крови последнего содержала ауру великого темного монарха, но она все ещё не могла подавить темно-золотую энергию крови юноши. Она также немного проигрывала даже при столкновении с Рассветом Венеры. Анвен был очень умен, но умные люди редко бывают слишком трудолюбивы. Его демоническая энергия была внутренне мощной, но с точки зрения количества едва превосходила результаты Идена.

Единственным настоящим конкурентом была пробудившаяся Е Тун – её нынешняя личность оставалась непостижима, а унаследованные способности превышали всякое воображение. Цянь Е просто не мог оценить качество её изначальной силы.

Только в этот момент юноша столкнулся с истинно равным врагом.

По колебаниям демонической энергии можно было видеть, что Демонесса была потрясена куда сильнее, чем Цянь Е. Возможно, она никогда и не представляла себе, что столкнется с врагом, обладающим сравнимым качеством изначальной силы. Ведомая своим положением, она всегда считала себя единственной и неповторимой, что возвышалось над всеми остальными.

– Тогда, в Неукротимом, я думала, что ты силен, но всё ещё не достоин быть моим истинным соперником. Сегодня я беру эти слова обратно.

Цянь Е ответил:

– Возможно, вскоре ты почувствуешь, что и это представление неверно.

– Неужели? С нетерпением жду этого. К сожалению, у тебя не представится такой возможности.

Демонесса ещё не закончила говорить, когда её фигура слегка дрогнула, а затем появилась позади Цянь Е. Рука, окутанная демонической энергией, потянулась к шее юноши.

Однако эта рука поймала лишь пустой воздух. Демоническая энергия вспыхнула среди громоподобного треска, проявляя несколько тонких пальцев из глубин тумана. Между их кончиками мелькали тонкие вспышки молний.

Небрежное сжатие её ладони вызывало всевозможные сверхъестественные явления – задействованная мощь, очевидно, далеко выходила за всякие рамки воображения. Вампиры, наблюдавшие за боем, были шокированы, особенно графы. Они чувствовали холодок у своих шей – это на вид легкое прикосновение обратило бы их в трупы.

Цянь Е появился в сотне метров и оглянулся на Демонессу. Он использовал Пространственную Вспышку ровно в момент атаки, но, когда обернулся, увидел лишь взрыв демонической энергии и молнии. Демонессы нигде не было видно.

Силуэт юноши мигнул и снова исчез. Сквозь пустоту прошёл палец, направляясь к его затылку, но, к несчастью, задел лишь остаточное изображение.

К тому времени, как Цянь Е появился в другом месте, он внезапно заметил перед собой облако тьмы, очень похожее на расширяющееся чернильное пятно. То отразилось в его глазах, а затем на мгновение замерло. Не успело оно снова начать двигаться, а юноша уже использовал Пространственную Вспышку и снова исчез.

Чернильное пятно расширилось, открывая Демонессу. Она холодно усмехнулась, обратилась в полосу черного сияния и резко взлетела вверх. Когда Цянь Е снова материализовался, она уже была на полпути к нему.

Однако юноша уже давно ожидал такого развития событий. Он увернулся от её атаки и снова исчез. Без малейшего промедления черная дымка резко развернулась и устремилась в другую область неба.

Буквально за несколько мгновений сражающиеся обменялись десятками атак. Графы-вампиры в принципе не могли уловить их движений. Всё, что они могли видеть – это переплетение черных нитей тумана и остаточные образы Цянь Е. Лишь маркизы едва поспевали за битвой, остолбенев от ужаса.

Группа Эдварда была относительно спокойна. Понаблюдав некоторое время за дракой, Анвен сказал:

– Бэзил, Эдвард, вы двое должны спуститься первыми. Я буду стоять на страже.

По правде говоря, предложение Анвена было весьма своевременным. Эдвард и Бэзил были им даже несколько тронуты. Для остальных в битве Демонессы с Цянь Е места не было. И так уж случилось, что эти двое зашли в опасный тупик – беспокоиться о вмешательстве Цянь Е не придётся.

Анвен предложение сделал не от одной доброты душевной. Он хотел увидеть, как Эдвард и Бэзил преобразуют звездную силу и конденсируют изначальную кровь. Эдвард и Бэзил также не особо не возражали. Обе расы тайно изучали процесс формирования изначальных кристаллов в течение многих лет и смогли интерпретировать его только после того, как нашли подходящий катализатор. Было бы слишком возмутительно, если бы Анвен мог овладеть всеми их секретами с первого взгляда.

– Ладно, тогда я пойду первым, – сказал Бэзил.

Он достал белое паучье яйцо и бросил его в Колодец Созвездий. Затем спрыгнул вслед за ним.

Яйцо быстро падало, но золотые нити догнали его и зафиксировали в воздухе. Гигантское тело Бэзила медленно спускалось с другого конца иллюзорной паутины.

Арахнид непрестанно тянул восприятие к звёздам, параллельно контролируя спуск своего тела и яйца. Достигнув определённой высоты, он двигался уже с заметным трудом, так что ему не осталось выбора, кроме как подняться немного обратно вверх, прежде чем наконец стабилизироваться.

Он выплюнул изо рта облачка белого тумана – те оказались полностью впитаны яйцом. С каждой каплей тумана звезды загорались и посылали пятнышки света к яйцу, ассимилируясь с ним в процессе.

Эдвард вздохнул с облегчением, когда подтвердил, что тайное искусство эффективно работает. Поскольку источником его были люди, производные методы арахнидов и вампиров основывались на тех же принципах. Успех паука означал, что и у Святого Сына проблем не возникнет.

Анвен внимательно наблюдал со стороны. Демоническая энергия взвилась вокруг него, формируя поток бесчисленных символов и формул, от которых у Идена закружилась голова. Последнему ничего не оставалось, кроме как признать, что юный лорд был невообразимо талантлив в этом отношении.

Мысли Анвена в этот момент, однако, не были столь спокойными, как могло показаться. Он и представить себе не мог, что Демонесса и вправду окажется в Великом Вихре. После того, как она прогонит Цянь Е и найдёт время, Демонесса несомненно начнёт безжалостно насмехаться над слабостями юного лорда.

Так уж случилось, что в последнее время Анвен действительно проявлял слабость. Его полносильная атака, подкреплённая особыми техниками, могла только гарантированно попасть по Цянь Е, но не нанести серьезное ранение. В конце концов его задвинули в невыгодное положение и даже выгнали с Колодца Созвездий. Демонесса рано или поздно узнает об этом, и это станет доказательством того, что он не был сосредоточен на саморазвитии.

Но сколько талантов могли с уверенностью заявить о том, что могут одним ударом ранить Цянь Е?

Демон глубоко вздохнул – не имело значения, много таких или мало. Достаточно лишь того, что Демонесса могла это сделать.

Он успокоился и продолжил наблюдать за развитием событий, вычисляя и расшифровывая процесс поглощения звездной силы, придуманный арахнидами.

Бэзилу было нелегко на дне колодца. Паутина под его ногами слегка дрожала, как признак его изрядной напряженности. Его истинная сила была намного выше, но в данный момент он просто не мог сосредоточить её полностью.

Только спустившись, можно было полностью понять опасности Колодца Созвездий. Бэзил попытался выстрелить паутиной в сторону входа, надеясь оставить её в качестве запасного варианта, но та, не пройдя и нескольких десятков метров, быстро рассеялась. Арахнид хотел было начать прикреплять её к скалам, но, стоило ему это сделать, как поглощение силы звезд резко застопорилось, а притяжение колодца возросло.

Это означало, что Бэзилу придётся потратить куда больше времени на формирование изначальной крови. А даже с поддержкой паутины в таком случае на многое его не хватит.

После нескольких попыток у Бэзила не оставалось иного выбора, кроме как признать, что схитрить ему никак не получится. Он просто не мог понять, почему эта дыра в земле настолько необычна – она словно была разумна и легко видела сквозь его уловки.

К тому же, с каждым мгновением беспокойство Бэзила только возрастало – здесь, в колодце, он был в буквальном смысле беззащитен. Вошёл сюда первым он только потому, что был уверен в Демонессе. По логике, Цянь Е вообще не был ей ровней, но Демонесса всё ещё не подавила его, хотя они обменялись уже не одним десятком ходов. Так как сражение проходило вне колодца, у Бэзила не оставалось другого выбора, кроме как разделять своё внимание, а это заметно вредило процессу конденсации.

Демонесса и Цянь Е всё ещё играли в кошки-мышки. Несмотря на скрытый лик первой, от неё исходило ледяное убийственное намерение. Видимо, она была так сильно рассержена, что решила перестать скрывать свои эмоции. Несколько сотен демонических клинков появились со взмахом её рук, накрывая целую область. Неспособность захватить Цянь Е была для нее большим унижением, и потому она старалась изо всех сил, не заботясь о тратах демонической энергии. Ей хотелось уничтожить Цянь Е в кратчайшие сроки, ну или, по крайней мере, прогнать его.

Боевые приемы Демонессы были крайне целенаправленными – она почти сразу пришла к выводу, что Цянь Е не сможет использовать свою технику перемещения в пространстве слишком долго. Реагируй он хоть чуть-чуть медленней, сразу бы попался. Самым разумным вариантом для него было бы сбежать, пока остались силы на Пространственную Вспышку.

Демонесса ждала этого момента, так как уже приготовила для него ловушку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 230 – Контратака**

Цянь Е окинул взглядом два туманных лезвия и, долго не раздумывая, врезался в них. В момент соприкосновения ало-золотое пламя вспыхнуло на его фигуре, отправляя клинки в забвение. Тому, что осталось от демонической энергии, он мог даже не сопротивляться и принять телом.

Множество возможностей раскрылось перед ним, стоило Цянь Е прорваться через блокаду. Однако едва юноша двинулся, как на его пути появилось ещё семеро клинков. Не задумываясь, он использовал Пространственную Вспышку и оказался прямо за атакой, но резко остановившись, рванул назад, прямо на лезвия демонической энергии.

Демонесса появилась перед ним и преградила ему путь к отступлению.

Взгляд Цянь Е оставался спокойным, как вода в тихом озере. Посреди постоянно меняющейся битвы он продолжал бороться с врагом, попутно находя новые методы контроля своих движений.

Андруил довел возможности Пространственной Вспышки до апогея. За всё время её пользования Ло Бинфэн был единственным, кто мог предсказать траекторию этого искусства, но как Демонесса могла делать то же самое? Она никак не могла оказаться сильнее лорда Звука Прибоя.

Размышляя об этом, Цянь Е вдруг посмотрел на небо и заметил, что мир по сравнению с недавним будто слегка потускнел. Он сразу же вспомнил, что появление Демонессы сопровождалось пеленой тьмы, что спустя мгновение исчезла, вернув всё в нормальное состояние. Теперь, если подумать, небо так и осталось почерневшим, пусть и в куда меньшей степени. И эта разница была настолько ничтожной, что даже Цянь Е почти не обратил на неё внимания.

Это был домен!

Цянь Е пришел к осознанию происходящего. Оказывается, он с самого начала находился во владениях Демонессы, и это позволяло ей зафиксироваться на нём и двигаться к будущему местоположению юноши. Этот домен также увеличивал её скорость передвижения, отчего на короткой прямой дистанции она почти не отставала от Пространственной Вспышки Цянь Е.

Юноша взглянул на далекое небо и обнаружил едва различимые эманации тьмы, витавшие в воздухе, словно всё пространство было накрыто темным куполом. Домен Демонессы был невообразимо велик.

Но чем больше домен, тем очевиднее его слабость. Домен был настолько хорошо скрыт, что даже Цянь Е почти упустил его существование. Тот же Эдвард, Иден, Сумеречная и остальные вампиры даже и не думали о такой возможности. Анвен же был глубоко поглощён в свои расчёты, и оставалось неясным, заметил ли он или нет.

Скрытая природа домена неплохо его защищала, но, как только она обнаруживалась, тут же превращалась в слабость.

В голове Цянь Е быстро появлялись решения, но он отбрасывал их одно за другим. Силы юноши быстро расходовались, и продержаться долго он не сумеет. Даже если удастся разрушить домен Демонессы, всё равно придётся думать о том, как разобраться с ней самой. По крайней мере, у него должна быть возможность сбежать, если всё пойдет наперекосяк.

Но уходить просто так – не в стиле Цянь Е.

Юноша изменил направление движения и устремился к Колодцу Созвездий. В его руке появился пистолет, изначальные массивы на его поверхности загорелись, готовые к выстрелу.

Такое развитие событий далеко превзошло ожидания там собравшихся. Демонесса, однако, быстро сократила разрыв с оппонентом. Дорогу последнему преграждал вампир-маркиз, и даже сам Эдвард двинулся со стороны, как только завидел Цянь Е. Судя по его скорости, Святой Сын сумеет перехватить беглеца, прежде чем тот доберётся до Колодца Созвездий.

В зловещих глазах Эдварда мелькнула насмешка. Оружие седьмого ранга в руках Цянь Е было весьма изысканно на вид – с таким мастерством изготовления его легко можно было причислить к шедеврам на пике своего ранга. Однако, как благородный отпрыск, привыкший к первоклассному оружию, Эдвард даже восьмой ранг ни во что не ставил, не говоря уже об этом творении.

Прежнего оружия Цянь Е, будь то Могилы Сердца или Восточного Пика, было достаточно, чтобы запугать Святого Сына. Винтовка, в особенности, наполняла его сердце ужасом, ещё даже не успев выстрелить. Теперь же, когда враг выхватил оружие седьмого ранга вместо других, более могущественных вариантов, Эдвард не мог не усмехнуться. Кого этот полукровка намеревался таким запугать?

Эдвард, не снижая скорости, мчался прямо на Цянь Е, намереваясь перехватить его. Свирепых зверей, которых привлечёт выстрел, бояться не стоило – почти все основные силы молодого поколения Вечной Ночи собрались здесь, и их объединенная мощь была сравнима с целой армией. С Демонессой на страже, кто из диких тварей сможет противостоять им?

Цянь Е без промедления двинулся вперед. За его спиной раскрылась пара сияющих крыльев, оружие в правой руке вспыхнуло обрамленным тьмой светом – благодаря усилению Крыльев Начала мощь пистолета резко возросла и с пика седьмого ранга доскочила до восьмого!

К большому удивлению Эдварда, Туманный Холод в руке Цянь Е громко загрохотал!

Дуло его не было нацелено ни на Демонессу, ни на Эдварда, ни на пытавшегося перехватить юношу маркиза. Вместо этого выстрел оказался направлен на вход Колодца Созвездий.

Все были поражены происходящим, будучи не в силах понять, для чего был сделан этот выстрел. Колодец, откровенно говоря, был просто кругом среди скал. Выстрелом можно было в лучшем случае отбить несколько камней от поверхности впадины. Да, это помешает арахниду внутри, но не более. Этот ход казался всем абсолютно бессмысленным.

Быть может, Цянь Е пытался разрушить Колодец Созвездий с помощью оружия седьмого ранга? Да любой поймет, что даже Великому Оружию с таким не справиться.

Маркизу-вампиру пришла в голову та же мысль, и поэтому он рванул в сторону, дабы увернуться от приближающегося снаряда. После бессмысленного выстрела Цянь Е будет перехвачен Эдвардом, и это не говоря уже о приближавшейся Демонессе. Если Святому Сыну удастся задержать Цянь Е хотя бы на мгновение, та тут же захватит беглеца в клещи.

Эдвард, естественно, понимал важность своей роли. Он сделал шаг вперед и преградил путь Цянь Е в самой критической точке маршрута. И как раз когда Святой Сын уже намеревался напасть, он заметил убийственное намерение и решимость оппонента. Он был потрясен!

Цянь Е уже был на пределе своих возможностей – казалось, даже Пространственная Вспышка ему так просто не дастся. Перехваченный Эдвардом, он окажется полностью загнан в угол. Все понимали, что Цянь Е ещё не раскрыл свои козыри. Тогда, в Неукротимом, тремя светящимися перышками он сумел погрузить Демонессу в глубокий сон. Теперь, когда юноша сделал ещё шаг в своём развитии, кто мог с уверенностью сказать, что он не повторит ту же атаку?

Если Выстрел Начала троекратно проявит себя, даже Святой Сын вампиров без сомнений погибнет.

Движения Эдварда на мгновение замедлились, когда эта мысль мелькнула в его потоке сознания. Этой небольшой задержки оказалось достаточно, чтобы Демонесса оказалась на приемлемой для замыкающей атаки дистанции – теперь Святому Сыну не придётся тормозить Цянь Е в одиночку. Потерянной из-за короткой задержки возможности и близко не было достаточно, чтобы враг избежал своей участи.

И как раз когда всё, казалось бы, шло по плану, Эдварда охватило фантастическое чувство. Небо словно слегка просветлело, как будто освобождённое от тонкого слоя паутины. И хотя доселе никто не замечал этого бремени, внезапная перемена наполнила всех ощущением свободы.

Эдвард сразу насторожился. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как скорость Демонессы резко падает – его ядро крови на мгновение замерло.

Цянь Е, долго и протяжно смеясь, бросил металлическую трубку в колодец и устремился в небо. Спустя мгновение его фигура появилась на противоположной стороне Колодца Созвездий и быстро скрылась в лесу.

Осознав произошедшее, Демонесса остановилась. Она так и стояла напротив Эдварда, глядя на падающую трубку вместо того, чтобы преследовать Цянь Е.

Никто не знал, о чем она думает.

Внутри Колодца Созвездий Бэзил, весь в поту, слегка содрогался своим массивным телом. Несколько осколков скал упали со входа в колодец, и многие из них попали в него. Сам Бэзил не боялся опасности, но всё это несколько его напугало. Всё-таки снаружи на страже стояли такие эксперты, как Демонесса, Анвен и Иден, а также Эдвард во главе группы вампиров. Как кто-то мог выстрелить по колодцу при таких обстоятельствах?

Разве так Бэзил не становился овцой, только и ждущей забоя?

На самом деле арахнид смерти не боялся, но просто так от жизни отказываться было глупо. От испуга изрядная доля звездного света, скопившегося в паучьем яйце, тут же рассеялась. Плод труда Бэзила в данный момент был крайне мягок, и большая его часть уже превратилась в серую жидкость. К тому времени, когда все яйцо превратится в жидкость, оно станет каплей изначальной крови, что будет способна укрепить родословную арахнида. Теперь из-за потрясения весь процесс формирования был несколько задержан.

Бэзил заметил, что теряет концентрацию. Если он не хочет вернуться с пустыми руками, ему сейчас следует сосредоточиться в полную силу.

Должен ли он сдаться или всё же продолжить? В этом конфликте горячая кровь Бэзила победила, он стиснул зубы и отрезал собственное восприятие. Процесс находился на самом важном этапе и уже через три минуты будет окончательно завершен. К тому же, сил у арахнида осталось не так уж и много – он понимал, что если не прибавит в темпе, то долго не выдержит.

В этот момент из входа в колодец разнёсся оглушительный грохот. Даже отвесные стены в глубинах бездны слегка вздрогнули.

Несмотря на полную концентрацию чувств на процессе, Бэзил всё равно оказался разбужен ужасающим взрывом.

Вскоре из массивного дефекта на краю колодца посыпались обломки скал всех форм и размеров. Силы сдвига внутри впадины против падающих пород мало что могли противопоставить. Камни дождём падали на тело Бэзила, а один из особо крупных осколков едва не сбил его с ног.

Бэзилу хотелось плакать, но слез для этого не было. Выпуклое паучье яйцо перед ним вращалось, извергая бесчисленные пятнышки звездного света. Эта капля почти завершенной изначальной крови была уничтожена.

Поняв, что обратного пути нет, арахнид с мрачным видом двинулся к выходу. Ему очень хотелось знать, что же такого произошло наверху, что его столь грубо прервали, несмотря на всю могущественную охрану.

Вход в Колодец Созвездий был в полном хаосе.

Эдвард был весь в грязи, его одежда во многих местах представляла месиво из ткани, а тело усеивали множественные мелкие раны. Те были не так уж и велики, но и пурпурная энергия крови также не блистала живостью – Святому Сыну потребуется минимум полдня, чтобы оправиться от удара. Сумеречная осматривала лежащего на земле маркиза и скармливала ему капли подготовленной крови.

Демонессы нигде не было видно. В воздухе оставалась лишь цепочка её остаточных образов, но никто не знал, какой из них был настоящим. Анвен и Иден стояли в отдалении с выражением шока на лицах.

Посреди скал обнаружилась огромная яма радиусом около ста метров. Теперь становилось понятно, насколько ужасен был взрыв, до такой степени разрушивший крепчайшие породы Великого Вихря.

Бэзил вылез из колодца и огляделся, быстро сообразив в своей голове произошедшее. Арахнид взглянул на Анвена, Идена, а затем и на Эдварда, холодно улыбнувшись:

– А демоны и вампиры действительно могущественны!

Анвен смущенно отвернулся, в то время как Иден ответил непроницаемым взглядом. Оборванный Эдвард сохранял бесстрастный вид, но никто не знал, о чем тот думает.

– Меня прервали, и мне нужно отдохнуть. А вы, ребята, завтра сами со всем разбирайтесь.

С этими словами Бэзил исчез в лесу, ни разу не оглянувшись.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 231 – Воссоединение посреди яростной битвы**

Лес был тих, как и Колодец Созвездий.

Вампиры разбили лагерь на краю леса и спокойно отдыхали. Анвен и Иден также возвели палатку в демоническом стиле, которую Иден собрал, пока Анвен продолжал что-то выписывать на земле. Бай Кунчжао ходила туда-сюда, временами помогая Идену с делом.

Никто не знал, куда делась Демонесса и где находится Цянь Е.

По первоначальному плану после Бэзила наступала очередь вампиров заняться конденсацией изначальной крови, но Эдвард, оказавшийся посреди разрушительного взрыва, нахватался серьёзных травм. К тому же после взрыва колодец стал нестабилен – многочисленные звезды в его глубине беспокойно мерцали. Остальные вампиры, включая Сумеречную, не осмеливались спуститься вниз при подобных условиях. Так и было решено продолжить процесс только когда сам колодец стабилизируется, а Святой Сын оправится от ран.

Многие по-прежнему беспокоились об иной опасности: вернётся ли Цянь Е или нет?

Несмотря на его недавнее проигрышное положение, в котором юноша даже не мог отбиться, количество скрытых в его рукаве трюков было поразительно огромным.

Несмотря на свою ограниченную огневую мощь, его пистолет на пике седьмого ранга оказался способен напрямую разрушать домены, что било в самый корень слабости Демонессы. Домен её был бесформен, незрим и невообразимо велик, но это также было и причиной его относительной хрупкости. Сам Цянь Е голыми руками его уничтожить не мог, но Туманный Холод позволял ему прервать действие домена на достаточно долгое время, чтобы юноша сумел спокойно сбежать.

Кроме того, никто не знал, что это была за трубка, которую выбросил Цянь Е. Как она могла быть настолько сильна, что взрывом почти похоронила даже маркиза? Не прими Эдвард на себя часть удара, маркиза разорвало бы на части.

Даже сам Эдвард переоценил свои возможности: он двинулся спасать своего подчиненного, когда, на самом деле, едва мог спасти себя от удара. Не разверни в критический момент Демонесса вокруг него семь слоёв защитных барьеров, Святому Сыну не сошли бы с рук его нынешние раны.

Что касается того, какой урон получила сама Демонесса, никто этой информации не знал.

Что это была за трубка? И, что ещё важнее, сколько их у Цянь Е?

Все понимали, что столь мощное оружие пачками достать не получится, но сказать наверняка, что оно у врага только в единственном экземпляре имелось, никто не смел. Окажись у Цянь Е и вторая трубка, более слабые эксперты, считай, смерти будут просить, если пойдут на него группами.

Эдвард не решался позволить своим подчиненным собраться в одном лагере, поэтому ему пришлось разбить их на небольшие отряды и раскидать по разным частям леса. И хотя разделение сил также, считай, являлось табу, если одна из групп успеет продержаться хотя бы минуту, другие сразу же поспешат укрепить её.

\* \* \*

В глубине леса в кроне старого дерева сидел Цянь Е. Сражение с Демонессой значительно истощило его, и, не вырвись юноша из домена, его наверняка бы схватили. Брошенная им металлическая трубка, предполагалось, только припугнёт врагов и попутно помешает Бэзилу. Но он никак не мог ожидать, что взрыв её окажется столь разрушителен.

Но и это было разумным исходом – трубка как-никак представляла собой резервный механизм, установленный имперцами в двигатель, предназначенный для Дворца Мученика. Его роль заключалась в том, чтобы полностью уничтожить сердце Земного Дракона в случае чрезвычайной ситуации, а заключенная огневая мощь по расчетам могла повредить даже тело мертвого колосса. В Империи подобных устройств была лишь горстка, как могли, пускай и весьма сильные, эксперты-вампиры, выдержать такой взрыв?

Глаза Цянь Е были закрыты, а Книга Тьмы изливала непрерывный поток эссенции крови в ядро. Целебный самогон Старейшины Лу также по-прежнему действовало, отчего поглощенная в процессе отдыха изначальная сила едва требовала какого-либо очищения.

Менее чем через полдня Цянь Е снова был на пике своих возможностей.

Он спрыгнул с дерева и посмотрел на далекое небо. Уже стоял полдень, и небо было таким же ясным, как и раньше, без какой-либо туманной дымки. Похоже, домен Демонессы до сюда не доходил.

Цянь Е прикинул направление и снова пошёл к Колодцу Созвездий.

Но не успел он пройти далеко, как услышал слабый топот ног и тут же спрятался. Юноша увидел, как трое вампиров друг за другом пробираются между деревьев, и по какой-то причине направляются именно к Колодцу Созвездий.

Это была весьма сильная группа из двух графов во главе с маркизом. Даже Цянь Е придется приложить некоторые усилия, чтобы победить их. Юноша не хотел тратить убийственные козыри слишком рано – ему ещё нужно было припугнуть Демонессу с Эдвардом.

После некоторых раздумий Цянь Е активировал Сокрытие Крови и последовал за троицей. На полпути юноша внезапно приблизился, раскрыл Крылья Начала и уставился на вампиров!

Внезапная перемена ввергла их в шок. Первой реакцией двух графов и маркиза стало извержение энергии крови – страх попасть под Выстрел Начала был безгранично велик, даже для маркиза.

В этот момент вокруг Цянь Е вспыхнуло бушующее пламя и нити темно-золотой энергии крови. Тут же кровавый барьер вокруг двух графов стал размытым и искаженным, а маркиз, весь встревоженный, не осмеливался бежать на подмогу своим спутникам.

Бесчисленные нити цвета темного золота вылетели из тела Цянь Е и вонзились в одного из графов. Защитный барьер вампира перед лицом кровавой жатвы оказался столь же эффективен, как лист бумаги.

Цянь Е протянул руку к графу и, схватив его как дикую зверюшку, медленно потащил назад. На лице жертвы застыло отчаяние и страх, она очень недолго сопротивлялась, прежде чем утратила все силы.

Маркиз и второй граф выглядели ошеломленными и встревоженными. Им только и оставалось, что смотреть, как Цянь Е утаскивает их товарища в лес, так как сами пошевелиться они не смели. После исчезновения угрозы двое выживших облегченно выдохнули, поздравляя самих себя с тем, что избежали этого бедствия. Стоять на месте они не смели, да и о следах заботиться больше смысла не было – они тут же бросились бежать сверкая пятками.

Цянь Е бросил тело графа на землю – вампир к этому моменту уже был мертв. Пораженный Расхищением Жизни и подавленный темно-золотой энергией крови, он умер, не проявив и десятой доли своей боевой мощи.

Цянь Е, избавившись от вампира и пополнив запасы эссенции крови, продолжил свой путь к Колодцу Созвездий.

До цели оставалось ещё некоторое расстояние, когда юноша заметил колебания изначальной силы вдали. Похоже, кто-то сошелся в ожесточенной схватке.

Вокруг Колодца Созвездий собрались многочисленные эксперты Вечной ночи, и сражаться с ними могли лишь эксперты Империи аналогичного уровня, либо свирепые звери Великого Вихря. Цянь Е ускорил темп и быстро сократил расстояние до поля боя.

Но не успел он уйти далеко, как вдалеке раздался оглушительный грохот. Накатывающие волны изначальной силы приподняли волосы юноши прежде чем улететь дальше лес.

Это был грохот изначальной пушки, по крайней мере восьмого ранга, а используемая изначальная сила по атрибуту принадлежала к рассвету. Похоже, пользователь этого оружия попал в весьма опасное положение, иначе он не стал бы прибегать к столь рисковому методу.

Цянь Е на полной скорости побежал к месту схватки и вскоре вышел на открытый участок земли.

Большое поле боя предстало перед ним весьма оживленным: бой шёл в воздухе, на скалах и в лесу. Ряды древних деревьев падали посреди ревущего грохота и облаков энергии крови, сопровождаемых вспышками демонической энергии. Массивное тело арахнида почти заслоняло небо, но сгустки изначальной силы рассвета время от времени прорывались вверх, разрушая блокаду слой за слоем. Однако массивный слой энергии крови на периферии формировал клетку, что сдерживала все атаки другой стороны внутри.

По полю боя сновали знакомые фигуры: с одной стороны – эксперты Вечной Ночи вместе с Бай Кунчжао, с другой – ещё более знакомые люди. Цзи Тяньцин и Ли Куанлань сражались плечом к плечу с Чжао Юйин и Вэй Потянем.

Группа вампиров, ранее разбившаяся на индивидуальные лагеря, образовала непроницаемый слой окружения. Эдвард, Анвен, Сумеречная и Бэзил яростно сражались в центре поля боя. Бай Кунчжао, с другой стороны, бродила на окраине сражения и нападала всякий раз, как на то появлялась возможность. Её внезапные атаки заставали врасплох даже Тяньцин.

Иден не принимал участия в сражении. Он занял позицию на возвышенности, откуда открывался вид на поле боя, и стрелял в любого, кто пытался уйти от сражения.

Больше всего Цянь Е беспокоило то, что Демонессы, как и её домена, нигде не было видно. Пожелай она, и её владения спокойно бы охватили всю местность, и никто, включая самого Цянь Е, не смог бы избежать её преследования. К тому же та сокрушительная атака, использованная ею в Неукротимом, так ещё не была задействована.

Сердце Цянь Е замерло – происходящая битва определённо была невыгодной. Юноша на самом деле опасался только двоих: Демонессу и Бай Кунчжао. Атаки последней были особо безжалостны и нацелены на самые слабые места и жизненно важные точки организма. К тому же, казалось, что и её особые способности постепенно стали обретать более четкую форму: кто бы ни попадал под её атаку, без тяжелых ранений не выходил.

Каждый вызванный ею порез вызывал тревогу, потому что, попади девушка в цель окончательно, та больше не сможет выбраться.

Цянь Е больше не колебался. Он метнулся в центр поля боя и оказался позади Бэзила, обрушивая Восточный Пик на арахнида с невероятной силой.

Паук вскрикнул от шока, из его конечностей вылетело множество нитей паутины и подняло его тело в воздух, едва спасая от внезапной атаки. Однако острие Восточного Пика задело его острые, как бритва, конечности, и срезало кусок размером с палец.

Бэзил пришел в ярость:

– Почему я?! Неужели ты не испытываешь больше ненависти к этому ублюдку?

Паук указал на Эдварда, и реакция последнего на такое действие была отнюдь не радостной. Удар Цянь Е действительно напугал арахнида, потому что, будь тот хоть чуть-чуть медленнее, лишился бы живота. И хотя рассеченная брюшная полость для мощного тела не была смертельной травмой, в бою она принесёт уйму проблем.

Цянь Е не обратил на слова Бэзила ни капли внимания и вместо этого холодно посмотрел на Бай Кунчжао.

Последняя, подпрыгнув в воздух, уже целилась в Вэй Потяня своим тесаком. Юноша стоял к ней спиной и даже не подозревал об опасности, пока носился по полю боя со своей Тысячей Гор.

К счастью, девушка заметила пристальный взгляд Цянь Е. Уловив намерение, она всем телом задрожала и рухнула вниз. Затем, ни разу не оглянувшись, она развернулась и убежала вдаль.

Цянь Е облегченно вздохнул. Ему, наконец, удалось отпугнуть эту маленькую звезду смерти.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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

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

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

**Том 8 Глава 232 – Cбегая вновь**

Увидев, как Цянь Е одним своим присутствием переворачивает ситуацию на поле боя, Эдвард невольно пришёл в ярость. Именно в этот момент небо начало темнеть, словно между ним и землёй оказалась натянута едва видимая марля.

Не раздумывая ни секунды, Цянь Е раскрыл свои лучезарные крылья, держа Туманный Холод в левой руке и Могилу Сердца в правой. Дуло винтовки, окутанное слоем туманного света, было направлено прямиком на Эдварда.

Спустя несколько мгновений ядро крови Святого Сына бешено забилось, и небывалое чувство опасности охватило всё его естество:

– Ты с ума сошел?!

С наложением Крыльев Начала огневая мощь Могилы Сердца достигнет пика девятого класса, и такой выстрел Эдвард не сможет принять. Как и сам Цянь Е после выстрела будет истощен до предела. Даже если он и не умрёт, то у него не останется возможности сбежать. Потому Святой Сын и выкрикнул в сторону Цянь Е столь пылкий вопрос.

Могила Сердца сияла всё ярче и ярче, в глубине её ствола начинало мерцать пятнышко света. Эдвард почувствовал укол меж бровей, красноречиво говоривший ему: “на тебя нацелились”. Ещё мгновение промедления и курок будет спущен.

Несмотря на всё могущество Демонессы, Эдвард не хотел отдавать свою жизнь в её руки. Как и во время ситуации с Бэзилом в колодце, ни вампиры, ни демоны не особо-то и старались спасти его.

Если Демонесса хоть чуть-чуть промедлит, она успешно похоронит Святого Сына вампиров в Великом Вихре, и никто ей и слова не скажет. Эдвард не сомневался, что она сделает это, поскольку на её месте поступил бы так же.

Эдвард отступил в последний момент, открывая путь Цянь Е и уходя с траектории выстрела. Юноша большими шагами прошёл мимо Святого Сына и холодно улыбнулся небу – мощь Туманного Холода окружила его подобно небесному царству, и потемневший воздух вокруг Цянь Е на десяток метров пришел в норму. Домен Демонессы оказался частично разрушен.

– Цянь Е! – Чжао Юйин была приятно удивлена. Девушка отшвырнула своего противника и понеслась к юноше.

– Беги! – взревел Цянь Е, даже не оглянувшись.

Юйин аж застыла. Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами и сказала:

– Я пришла помочь тебе, как ты можешь так со мной обращаться?!

Цянь Е посмотрел на небо и снова повысил голос:

– Уходи! Сейчас же!

Юйин хотела было что-то сказать, но Куанлань оттащила её назад. Девушка яростно сопротивлялась, говоря:

– Что ты делаешь? Там Малыш Пятый! Отпусти меня! Я должна ему помочь!

Куанлань холодно сказала:

– Ты убьешь его, если не уйдешь.

– Что? – недоверчиво спросила Юйин. Куанлань послала поток ледяной изначальной силы в тело девушки, тем самым блокируя все её потуги. Затем она протащила юную мисс Чжао через рассеявшуюся блокаду вампиров и унеслась вдаль, как утренняя звезда.

– Подождите! – воскликнул Вэй Потянь, не зная, должен ли он помочь Цянь Е или отправиться за Юйин.

– Пошли отсюда! – возникла сверху Тяньцин и, схватив юношу за шиворот, унеслась вдаль.

Только Цянь Е остался стоять в центре поля боя.

Демонесса показалась в поле зрения и повернулась к юноше:

– Они ушли, доволен?

– Очень даже.

Демонесса указала на Туманный Холод, говоря:

– Как ты думаешь, сможешь сбежать и на этот раз?

В данный момент незримая пелена держалась на расстоянии от оружия, словно живая. Контроль Демонессы над доменом был воистину ошеломляющ.

Это означало, что Цянь Е больше не сможет уничтожить большую часть её домена, как раньше. Даже если масштаб разрушения слегка возрастёт, лишь часть домена будет уничтожена, и Демонесса тут же по этому дефекту поймёт, где находится юноша.

Цянь Е окинул взглядом Эдварда, Сумеречную, Анвена, Идена и Бэзила и издал долгий смешок:

– А кто сказал, что я собираюсь сбегать?

Не собирается? Эксперты Вечной Ночи в неверии оглянулись. Что же тогда он собрался делать, один что ли со всеми сражаться будет?

В прошлый раз Цянь Е удалось сбежать, потому что никто не предполагал, что у него будет изначальное оружие с такими особыми эффектами, да и о наличии у него взрывчатки невообразимой мощи никто предсказать не мог. Теперь, когда Демонесса внесла соответствующие коррективы в свой домен, как юноша собирался бороться с ней, не имея возможности одной Пространственной Вспышкой выскочить из её эффективного диапазона?

На самом деле, присутствовавшей здесь группы было достаточно, чтобы победить Цянь Е даже без помощи Демонессы – они только его бегство предотвратить не могли.

Когда всё стало ясно, эксперты Вечной Ночи немного расслабились и даже особо не спешили нападать. Они будто ждали следующего шага Цянь Е, но в то же время тайно оценивали действия внутри собственной партии.

Что же касается Цзи Тяньцин и других беглецов, то это не было проблемой. Даже если все они сбегут, возможность поймать Цянь Е будет того стоить. Боевая мощь последнего на самом деле была не настолько уж и велика, но способности были крайне могущественны. Вдобавок к его способности перемещаться в пространстве, остальные его искусства могли легко задавить любого присутствующего здесь в битве один на один.

Такой враг был крайне неприятен во многих отношениях, отчего все быстро пришли к взаимному соглашению, что его стоит поймать вне зависимости от цены.

Цянь Е спокойно огляделся, прежде чем сказать:

– У меня есть три выстрела, кто хочет попробовать?

Эксперты Вечной Ночи переглянулись, не зная, что и ответить. В прошлом Цянь Е отправил Демонессу в глубокий сон тремя перышками, и с тех пор это его искусство приобрело немалую известность.

Будь то Эдвард, Анвен или Иден, никто из них не сможет пережить три Выстрела Начала. Сумеречная и другие вампиры также либо умрут, либо окажутся на грани смерти, и на это уйдёт всего один выстрел.

Одна только Демонесса могла погрузиться в глубокий сон и прийти в себя после трех Выстрелов Начала. Однако, судя по прошедшему времени, ей ещё рано было просыпаться, так что, возможно, её тело сейчас было не в самом лучшем состоянии.

Эдвард и остальные на самом деле прекрасно понимали, что лучший способ справиться с этой угрозой – каждому принять по удару. В худшем случае, они обойдутся тяжелыми травмами, но те вряд ли повредят их фундамент. Такое предложение даже казалось несколько выгодным на фоне избавления от потенциальной проблемы в виде Цянь Е.

Однако юноша уже давно раскусил их планы:

– Попробуйте угадать, потрачу ли я все три выстрела на одного или нет.

Лица у всех на несколько градусов помрачнели.

Принцип нацеливания техники Цянь Е не был секретом. После захвата никто кроме, разве что, Анвена и Демонессы, не смогут сделать ничего для сопротивления. Бэзил, по крайней мере, сбежать от такого не мог и потому испугался первым.

Посреди тупика Демонесса сказала:

– Стреляй уже в кого хочешь, нет необходимости спрашивать.

Только тогда все будто очнулись. Это был лучший способ разорвать тупик: богатство и бедность, жизнь и смерть – на поле боя всё вверялось воле небес. Так зачем же эти ненужные размышления?

Мысли Цянь Е двигались быстро:

– Ваше Высочество, вы прячетесь вдалеке и даже не осмеливаетесь показаться. Естественно, вы так расслабленно говорите о других жизнях, поскольку знаете, что я не могу на вас отсюда нацелиться.

Эдвард и Бэзил задавались вопросом, были ли эти слова правдой, особенно сомневался арахнид, сильно пострадавший в Колодце Созвездий – сейчас его доверие к Демонессе опустилось до плинтуса. До сих пор он отказывался поверить, что та не могла остановить Цянь Е, и потому единственным объяснением было то, что она намерено позволила ему приблизиться к Колодцу Созвездий. Её целью, естественно, было помешать Бэзилу заполучить более могущественную родословную.

Демонесса и представить себе не могла, что Цянь Е скажет что-то подобное, и она сама тоже заметила беспокойство Эдварда и Бэзила. Однако гордость удержала её от каких-либо объяснений. Но когда она уже собралась опровергнуть слова Цянь Е, тот начал действовать!

Лучезарные крылья за его спиной расправились, наполняя Туманный Холод сиянием. Десятиметровый купол вокруг Цянь Е заполнился клубящимися бархатными облаками, что полностью скрыли фигуру юноши. Пистолет мог уничтожать домены, а также изолировать восприятие – сейчас никто не мог предугадать, что именно сделает враг.

Демонесса была всё так же спокойна, она лишь слегка расширила брешь в домене, освобождая место для тумана, но всё равно держа свои границы к тому впритык. Если Цянь Е выйдет из своей безопасной зоны, она тут же почувствует это.

Юноша не заставил себя ждать. Почти в тот самый момент, когда туман расширился, все увидели светящееся перо, вылетевшее посреди вспышки света.

Выстрел Начала!

В мгновение ока даже самые хладнокровные почувствовали дрожь. Никто не мог сохранять спокойствие перед лицом этого неостановимого снаряда.

– Почему снова я?! – взвыл Бэзил.

Посреди криков возмущения гигантское тело арахнида рвануло вверх, ведомое восемью нитями паутины, оставляя на своём пути многочисленные остаточные изображения. Его скорость во время побега была столь велика, что даже со своей Пространственной Вспышкой Цянь Е не сможет угнаться.

Бэзил в мгновение ока отскочил на сотни метров. Что же касается разрыва в окружении врага, то на грани жизни и смерти о таком заботиться было как минимум глупо. Даже оказавшись высоко в небе, арахнид чувствовал себя неуютно – его тело непрестанно мерцало в попытке уклониться от перышка. Если то придёт, у паука может появиться возможность сбежать или даже откроется шанс остановить атаку.

Из всех этих действий становилось очевидным, что Бэзила обычным арахнидом назвать язык не повернётся – пауку одного взгляда хватило, чтобы осознать всю смертельность Выстрела Начала.

Но последний не последовал за арахнидом после его побега. Вместо этого перышко полетело дальше, и теперь уже пришёл черёд Эдварда содрогаться от шока. Пускай изначально выстрел и не был направлен на Святого Сына, он был вторым ближайшим объектом для нападения и, вероятнее всего, следующей жертвой и станет.

Эдвард сдвинулся метров на десять в сторону, надеясь избежать пера и занять выгодную позицию.

Логика в его действиях была, но сияющее перышко, мелькнув, резко повернуло в воздухе и метнулось к своей истинной цели! Ею был один из графов!

Как мог обычный эксперт остановить Выстрел Начала? Он даже не успел толком среагировать, а перо уже вошло в его грудь, отгрызая огромную часть жизненных сил организма. Мужчина был окончательно мёртв ещё до того, как его тело рухнуло наземь.

Единственного проявления мощи Выстрела Начала оказалось достаточно, чтобы по спине каждого зрителя пробежал холодок.

Цянь Е протяжно рассмеялся, его фигура мелькнула мимо падающего графа и, расплывшись в Пространственной Вспышке, исчезла.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Monarx-Vechnoj-Nochi/

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/)**